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This doctoral dissertation is aimed at determining changes in seafarer-thing 
relationships—which I define as entanglements—from 1624 to 1880 at two saltpans on 
two islands of the Venezuelan Caribbean. Three sites with four occupational phases will 
be discussed: one site with two occupational phases (Dutch, 1624–1638; Anglo-
American, 1638–1781) on the island of La Tortuga, and two sites each comprising one 
occupational phase (multi-component, c. 1700–1800; Dutch Antillean/US American, 
1810s–1880) on the island of Cayo Sal, in the Los Roques Archipelago. More 
specifically, this research seeks to determine how the development of European 
capitalism and consumerism impacted entanglements involving seafarers and things 
during short-term and seasonal events of salt cultivation and raking at the saltpans, 
while concomitantly exploring how seafarers navigated and shaped such multi-faceted 
phenomena. To answer this research question, a multiscalar spatiotemporal framework 
is formulated, which involves three spatial scales: the local, regional and supra-regional; 
and three temporal scales: the short-term, medium-term and long-term. As regards the 
theoretical framework, the spatial characteristics of entanglements beyond the site are 
primarily analyzed by developing and operationalizing the concept of itineraries of 
things. Diachronic change through time in entanglements will be explored by means of 
the concept of assemblages of practice. As an interdisciplinary historical archaeological 
project, this dissertation research employs the documentary record, oral sources and an 
analysis of the archaeological remains and their depositional contexts systematically 
excavated at the saltpan sites of Punta Salinas (TR/S) on La Tortuga Island, as well as 
Uespen de la Salina (CS/A) and Los Escombros (CS/B) on Cayo Sal. The 
archaeological excavations at these seasonal and temporary salt-raker campsites have 
brought to light the diverse material belongings of 17th- through 19th-century seafarers 
from Anglo-America, France, the Netherlands Antilles, Bermuda, and the Low 
Countries, among others. The exhaustive vessel-level analysis of the thousands of 
recovered things combined with the examination of written descriptions of personal 
possessions and practices at sea, aids in understanding where these items came from 
(their itineraries) and, more importantly, how assemblages of practice (involving 
seafarers and things) were enmeshed in the everyday practices of salt cultivation, 
fishing, dining and drinking. By inserting the assemblages of practice into the three-
scale perspective of space and time and by critically comparing them, this dissertation 
endeavors to diversify our understanding of the recursive relationship between everyday 
seafarer-thing entanglements evidenced in assemblages of practice and the “big given” 
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August of 2010. 304 
68. Fig. 6.1.10. Capt. George Lowther and his Company at Port 
Mayo in the Gulph of Matique. Early 18th century. Officers of 
pirate captain Lowther drink punch in the shade of a tarp, 
while their crew labors careening a ship in the background—
a labor division very much like that on La Tortuga. Courtesy 
of the John Carter Brown Library at Brown University, 
Providence, RI. 306 
69. Fig. 6.1.11. Low coral-stone wall within the Barracks activity 
area.  307 
70. Fig. 6.1.12. (1) Dutch/Belgian wide-mouthed case bottles 
with flanged lip. Black to dark-green glass. Second to third 
quarter of 18th century (c.1725–1780). Approx. height 21.5 
cm, approx. base dimensions 9.5 x 9.5 cm and mouth 
diameter 8.8 cm (approx. dimensions taken from 
reconstruction drawings). (2) French wide-mouthed 
cylindrical flacon with very short shoulder and inwardly-
folded everted lip. Blue-green glass. Mid-18th century. Mouth 
diameter 6.5cm.  316 
71. Fig. 6.1.13. (1) French short-necked square “case” flacons. 
Cracked-off and fire-polished lip. Blue-green, brown, 
colorless and solarized pale violet glass. Mid-18th century. 
Approx. height 21 cm, base dimensions 6.5 x 6.5cm. (2) 
French tall-necked cylindrical flacons. Everted, cracked-off 
and fire-polished lip. Blue-green glass. Mid-18th century. 





72. Fig. 6.1.14. (1–2) New England lead-glazed redware 
pots/jars. Brown lead glaze on interior. Second half of 18th 
century. (3) New England lead-glazed redware ovoid jar. 
Green lead glaze on interior and part of exterior. Second half 
of 18th century. Approx. height 23 cm, mouth diameter 10.5 
cm. (4) New England black-glazed redware wide-mouthed 
pot or jar. Second half of 18th century. Thick black glaze on 
interior and exterior. Base diameter 19.5 cm, mouth diameter 
15 cm. 318 
73. Fig. 6.1.15. (1) American or German stoneware jar 
fragments. Cobalt-blue painted design. Prob. 18th century. 
Largest frag. length 5.3 cm. (2) English brown stoneware 
wide-mouth jar. Prob. 18th century. Height 13.5 cm, base 
diameter 14 cm, mouth diameter 10.3 cm. 320 
74. Fig. 6.1.16. (1) Small hook; (2) large iron hook with copper 
wire wrapped in snell knot around shank; (3) copper leader 
wire; (4) tear-shaped lead sinker with copper-alloy hoop; (5) 
six spherical lead sinkers; (6) lead sinker with circular groove 
molded in circumference. 327 
75. Fig. 6.1.17. Brick and coral-stone lined fire pit found at the 
Dunes activity area. 332 
76. Fig. 6.1.18. Pix maxilla recovered from the Dunes activity 
area, Punta Salinas. 333 
77. Fig. 6.1.19. Vallauris lead-glazed coarse earthenware 
marmite/canari lid.  335 
78. Fig. 6.1.20. (1) Various knife blades and knife blade 
fragments, 12 to 17.8 cm in length; (2) folding knife with 
bone chape; (3) stone whetstones.  337 
79. Fig. 6.1.21. Dishes for serving food recovered at Punta 
Salinas. (1) British agateware dish. Multi-clay paste 
composed of a light pink and red clay. Three bands of 
pipeclay rouletting on the rim and a honey-yellow glaze. c. 
1750–1775. Diameter 16 cm. (2) English white salt-glazed 





fragment: 15 cm. (3) French faïence brune, Rouen blue on 
white. On the rim we see the Claude Guillibaud quadrillage 
(grid with dots) motif, and a central floral basket design. 27 
cm diameter. (4) French lead-glazed earthenware dish, prob. 
Huveanue slipware. Orange paste and lead glaze with red 
decoration over white slip below. c. 1700–1760. 36 cm 
diameter. 340 
80. Fig. 6.1.22. Plates recovered at Punta Salinas. (1) French 
faïence blanche plates, blue on white and yellow on white, 
Provence. Mid-18th century. 24 cm diameter. (2) Albisola-
type red earthenware. Poss. France. Second-half of 18th 
century. Hard, fine and dark to salmon red paste with 
minimal inclusions. Black trailed slip decoration under a 
lustrous chestnut-brown glaze of which there are lighter and 
darker hues. 20 cm diameter. (3–8) English White salt-
glazed stoneware plates. C. 1740–1778. Various edge 
patterns include: (3) “barley”; (4) Royal pattern; (5) “bead 
and reel” or “gadroon”; (6) plain circular; (7) plain octagonal; 
and (8) “barley and basket”. Diameters range between 23 
and 24 cm. (9–11) English creamware plates, c. 1762–1810. 
Various edge patterns include: (9) feather-edged; (10) 
modified Queen’s shape or “reeded” pattern; (11) molded 
shell-edge below rim. 24 cm diameters. (12) Whieldon-type 
clouded/tortoiseshell-ware plate. c. 1750–1765. Cream 
colored body, “cartouche and diaper” edge decoration, 
painted in “clouded” glazes and tortoiseshell sponging on the 
back. 20 cm diameter. (13 and 14) English delft plates, c. 
1730–1760. 22 cm diameter. (15) English delft plate, poss, 
London, c. 1730–1760. 22 cm diameter. (16) English delft 
plate, Liverpool, c. 1750. 23 cm diameter. (17) English delft 
plate, c. 1730–1760. 23 cm diameter.  343 
81. Fig. 6.1.23. Soup plates recovered at Punta Salinas. (1) 
Chinese porcelain soup plate. Prob. second half of 18th 
century. 23 cm diameter. (2) Chinese porcelain soup plate. 
Prob. mid-18th century. 24 cm diameter. (3) English delft 
soup-plate. Prob. Liverpool or London. 1730 onwards. 24 cm 
diameter. (4) Philadelphia-style slipware bowl, poss. 





trailed slip decoration. 20 cm diameter. (5) French lead-
glazed earthenware soup plate, prob. Huveanue slipware. 
Orange-red paste and lead glaze with red decoration over 
white slip below. c. 1700–1760. 20 cm diameter. (6) English 
White salt-glazed stoneware porringer. c. 1740–1778. 7 cm 
height, 11 cm diameter. (7) English delft basins. Prob. 1740 
onwards. Lead glaze over pale slip on exterior and bluish 
milky tin glaze on exterior. Some undecorated others with 
monochrome and polychrome blue, purple, yellow and 
brown decoration and dashes on rim. 21 to 23 cm diameters. 348 
82. Fig. 6.1.24. A selection of the pewter spoons recovered at 
Punta Salinas. Various have incised, punched and molded 
initials and markings on underside of finials. One has a 
drilled hole.  362 
83. Fig. 6.1.25. Glass and ceramic beverage containers 
recovered at Punta Salinas. (1–2) Dutch/Belgian/English 
case bottles. Mid to late 18th century (c. 1750–1780). Black 
and dark green metal. The tallest bottle having approx. 30 
cm. (3) Dutch/German straight sided case bottle with 
untooled string rim. Early to mid-18th century (c. 1720–1750). 
Emerald-green metal. Approx. height 29 cm, base 10.5 x 
10.5 cm. (4–5) English cylindrical bottles with tooled string 
rims. c. 1735–1780. Dark green metal. 26 and 23.5 cm. (6) 
English onion-shaped bottles with short neck and untooled 
string rim. Late 17th–early 18th century (c. 1680–1725). Dark 
green metal. Various heights; diameters of bases varying 
from 8 cm to 13.5 cm. (7) French long-neck cylindrical 
storage flacon with flanged finish. 18th century. Blue-green 
metal. Approx. height 28 cm, neck length 11.5 cm and base 
diameter 9.5 cm. (8) Dutch or Belgian langhal or long-neck 
utility bottle. Late 18th century. Dark olive-green metal. 
Approx. height 28 cm and neck length 11.6 cm. (9) French 
fioles. 18th century. Blue-green glass. Height 15.5 cm. (10–
11) Unidentified long-necked bottles with string rims and 
flared finishes. Prob. 18th century. Dark metal to a clear and 
violet-solarized metal. No. 10 exhibit swirled molding, and 
no. 11 vertical ribbing. Height of no. 10 is 18.5 cm, height of 





bottles. c. 1750–1780. Height 29 cm. Various source marks 
of the Selters brand: (13) “SELTERS” brand mark; (14) 
source mark from Nauort; (15) mark from Ransbach; (16) 
mark from Haiderbach; (17) mark from Fachingen. (18–19) 
Rheinish stoneware, medallion and bartmann jug “bearded 
man” fragments. Last quarter of 17th century. (19) Rheinish 
stoneware, jug fragments (probably from “GR” or similar 
ovoid jugs), Westerwald. Early to mid-18th century. Cobalt 
blue painted, incised flower decorations. 9.5 cm. (20) Spout 
poss. from Moravian lead-glazed earthenware barrel or flask. 
Poss. North Carolina. 18th century.  373 
84. Fig. 6.1.26. Copper-alloy liquor box lock. 18th century. Height 
4 cm.   377 
85. Fig. 6.1.27. Various ceramic punch bowls recovered at 
Punta Salinas. (1–4) Creamware punch bowls, c. 1762–
1810. No. 1 has rouletted cable bands on the rim and on the 
foot ring and vertical fluting on the body. Others are 
undecorated, while some have beaded decorations under 
rim and banding on body. No. 3 is over-glaze painted. (5) 
English white salt-glazed stoneware punch bowls. c. 1740–
1778. Largest is 20.5 cm in diameter. (6) Scratch-blue white 
salt-glazed stoneware punch bowl. c. 1745–1775. Diameter 
17 cm. (7) Chinese porcelain punch bowl with Batavia brown 
engobe on exterior and decorated on interior. C. 1720–1740. 
Diameter 15 cm. (8) English brown stoneware punch bowls, 
Derbyshire or Nottingham. c. 1745–1775. Diameters 15.4 cm 
and 18 cm. (9) New England black lead-glazed redware 
punch bowl, poss. Philadelphia. Late 18th century. Diameter 
15.5 cm. 379 
86. Fig. 6.1.28. English delft punch bowls recovered at Punta 
Salinas. c. 1720–1760, except for no. 2 which is from 
Liverpool and prob. post 1760. 380 
87. Fig. 6.1.29. English delft punch bowls and punch bowl 
fragments recovered at Punta Salinas. c. 1720–1760.  381 
88. Fig. 6.1.30. (1) English black salt-glazed stoneware punch 





1755–1770. Handle height 10.2cm. (2) Solid drawn drinking 
glass with a plain trumpet-shaped bowl and the other a 
drinking glass with a rib-molded ogee bowl and a straight 
stem with opaque-twist ornament within. Prob. British. 18th 
century. (3–6) Glass tumblers and tumbler fragments. Prob. 
Bohemian. 18th century. No. 4 are drawings of various 
copper-wheel engraved designs on the tumbler fragments. 388 
89. Fig. 6.1.31. Various ceramic and glass mugs recovered at 
Punta Salinas. (1) Rheinish stoneware mug, Westerwald. c. 
1730–1760. Cobalt blue painted decoration. 17 cm height. 
(2–3) Various creamware mugs. c. 1762–1810. (4–5) Two 
English white salt-glazed stoneware mugs. c. 1740–1778. 
(6) Debased “scratch blue” white salt-glazed stoneware 
mugs, Staffordshire. c. 1765–1790. (7–9) Probably 
Bohemian glass mugs. No. 7 has applied circular threads of 
glass; no. 8. is made of opaline (non-translucent) glass and 
decorated with a cold-painted polychrome enamel; and no. 9 
is plain. 18th century. 389 
90. Fig. 6.1.32. Pitchers and cup recovered at Punta Salinas. (1) 
English slipware cup, probably Staffordshire or elsewhere in 
the Midlands. c. 1720–1740. Probably had a dotted rim, and 
two handles. Base diameter 8.4 cm. (2) Lead-glazed Buckley 
earthenware pitcher, North Wales. Second and third quarters 
of 18th century. Height 19.6 cm, diameter 10 cm. (3) English 
slipware jug, probably Staffordshire. First half of 18th century. 
Height 15.5 cm. 392 
91. Fig. 6.1.33. Various items indicating typical tavern leisure 
activities at the Dunes activity area. (1) 47 silver Spanish 
cobs. (2) Three lead die. (3) Fighting cock tarsometatarsus 
with spur. 391 
92. Fig. 6.1.34. Tobacco-related items from the Dunes activity 
area. (1) Prob. copper-alloy pipe lid. (2) Copper-alloy kettle 
spout re-fashioned into a crude smoking pipe. (3) Various 
Dutch and probably also English kaolin pipes. Second half of 





bottles with short everted lips. Probably snuff bottles. 
Second half of the 18th century. 399 
93. Fig. 6.1.35. Metal keys, copper-alloy escutcheons from sea 
chests, and a large iron sea chest lock.  400 
94. Fig. 6.1.36. Dunes activity area panorama as seen from the 
saltpan. 402 
95. Fig. 6.1.37. Items associated with labor management on 
saltpan recovered in the Dunes activity area. (1) Lead sheet 
with stamped circular token pre-forms. (2) Pewter sundial, 
New York or New England, 1740–1780. (3) Half of a sand 
hourglass. 403 
96. Fig. 6.1.38. Tea- and coffee-related ceramics recovered from 
the Dunes activity area. (1) Whieldon-type 
clouded/tortoiseshell-ware coffee/chocolate pot. c. 1750–
1765. Cream colored body, decorated with “clouded” glazes 
and spout and handle molded with floral patterns. Height 
12.6 cm. (2) Whieldon-type Melon ware teapot, 
Staffordshire. c. 1747–1780. Cream colored body, decorated 
with colored glazes and tightly spaced lines of horizontal 
dots; sprig-molded leaf flanking handle. Height 8.7 cm. (3) 
Whieldon-type Cauliflower ware teapot, Staffordshire. c. 
1765–1780. Cream colored body, decorated with colored 
glazes and press-molded cauliflower design. (4) English delft 
saucer and tea bowl set with rich turquoise glaze commonly 
called “duck egg blue”, poss. Bristol. c. 1730–1750. 
Diameter of saucer 16 cm, diameter of bowl 11.5 cm. (5) 
English delft tea bowl, manganese purple glaze with no 
decoration, prob. Bristol. c. 1730–1750. Approx. volume is 
210 ml. (6–7) Various fragments of Chinese porcelain tea 
bowls, some with Batavia brown engobe on exterior and all 
painted blue on white. 18th century. (8–9) Creamware saucer 
and cup with foliated antefixes and swirled molded handle. c. 
1762–1810. Saucer diameter 14 cm, cup diameter 6.75 cm. 413 
97. Fig. 6.1.39. Copper-alloy piece that might have been part of 
a stove apparatus. Alternatively, it might have also been the 





98. Fig. 6.2.1. Map of the CS/A site highlighting excavation 
trenches, features and structures on adjacent saltpan. 422 
99. Fig. 6.2.2. Aerial view of the west end of Cayo Sal and its 
saltpan. 422 
100. Fig. 6.2.3. (Top) excavations in the main trash midden at 
CS/A. (Bottom) excavations at the edge of the trash midden 
and into the saltpan. 423 
101. Fig. 6.2.4. Various copper-alloy and iron nails recovered at 
the CS/A site on Cayo Sal. Sizes range from 2.5 cm to 18 
cm.  425 
102. Fig. 6.2.5. Sevillan botijas or olive jars recovered at CS/A. 
(1) Profile of a typical 18th-century Type B botija from the 
site. (2) Three profiles of botijas with slight variations to 
shoulder and rim shape. (3) Various bases of botijas, with 
the top left one a flat base. (4) Shoulder of a botija with a 
“9E” stamp.  430 
103. Fig. 6.2.6. Probable coral stone sinkers from the CS/ A 
site. Note grooves around top ends. 434 
104. Fig. 6.2.7. Various ceramic and metal cooking vessels 
recovered at the CS/A site. (1) Heavy criollo-ware cazuela 
with a burnished orange paste and wide handles. (2 and 3) 
Criollo-ware calderos, both with characteristic horizontal 
rectangular to trapezoidal handles and an orange to red 
paste with large mica inclusions. (4) Large metal caldero. (5) 
French lead-glazed earthenware marmites/canaris from 
Vallauris. 18th century. (6) "El Morro”-type (morroware) lead-
glazed coarse earthenware cazuela. 18th century. (7) "El 
Morro”-type (morroware) lead-glazed coarse earthenware 
puchero. 18th century. 439 
105. Fig. 6.2.8. Ceramic Lebrillos recovered at the CS/A site. (1) 
Large lebrillo, Triana, Seville, Second half of 18th century. 
Diameter 46 cm, height 11.3 cm, thickness ≈13mm. (2) 
Lebrillo, poss. Puebla, 18th century. Diameter 35 cm, height 





106. Fig. 6.2.9. Ceramic tableware recovered at the CS/A site. 
(1–4) Spanish majolica platos from Triana, Seville. Second 
half of 18th century. (5) “El-Morro”-type lead-glazed coarse 
earthenware platón. 18th century. (6) French faïence 
blanche, Normandy blue on white type with a wavy 
decoration on the plate rim. Second half of the 18th-century. 
(7) Albisola-type red earthenware plates. Post-1750. (8) 
Saintonge-like plain, French coarse earthenware plate with a 
green lead glaze and a salmon-red paste. 18th century. (9 
and 10) English delft plates, c. 1730–1760. (11) English delft 
basins. Prob. 1740 onwards. Lead glaze over pale slip on 
exterior and bluish milky tin glaze on exterior. Monochrome 
and polychrome blue and purple decoration and dashes on 
rim. (12) Creamware soup plate. c. 1762–1810. 448 
107. Fig. 6.2.10. Bone handle engraved with cross-hatchings 
that was probably part of a table knife. 451 
108. Fig. 6.2.11. Ceramic liquid storage vessels found at the 
CS/A site. (1) Westerwald stoneware water bottle with 
“SELTERS” brand name. c. 1750–1780. (2) Rheinish-made 
stoneware bottle marked “IFS WEESP GIN” indicating that it 
originally contained Dutch jenever. Second half of 18th 
century. (3) Spanish greyware hidrocéramo or botijo. Post-
1750.  453 
109. Fig. 6.2.12. Ceramic and glass tableware for consumption 
of beverages found at the CS/A site. (1) Esquitlan-ware 
pocillo, prob. Puebla, Mexico. Late 18th to early 19th century. 
(2) Majolica taza from Triana, Seville. Second half of 18th 
century. (3) Creamware handle from a mug and the base of 
a cup. c. 1762–1810. (4) Cut coconut shell that was possibly 
intended to become a coco chocolatero or jícara. (5 and 6) 
English delft tea bowls. c. 1720–1740. Diameters 11.5 cm. 
(7) English delft punch bowl. c. 1720–1740. (8) English delft 
tea bowl, punch bowl and saucer rim and base sherds. c. 
1720–1740. (9) English colorless drinking glass with a drawn 





110. Fig. 6.2.13. Two corroded iron locks found at the CS/A site. 
   458 
111. Fig. 6.2.14. Map of the CS/B site highlighting excavation 
trenches, features and structures by and on the adjacent 
saltpan.  461 
112. Fig. 6.2.15. Views of excavations at the site of CS/B. (Top) 
Excavation in 2013 during the experiential community 
archaeology workshop (photo: José Voglar). (Bottom) 
excavation in March 2012. 462 
113. Fig. 6.2.16. (Top) picture of the partially-standing coral 
stone and lime mortar structure at the CS/B site on Cayo Sal 
(photo: José Voglar). (Bottom) lime kiln a few hundred 
meters to the north of the house. 464 
114. Fig. 6.2.17. Coral stone metate and mano found in the 
CS/B/W midden.  469 
115. Fig. 6.2.18. Iron hook with copper-alloy wire snell knot and 
lead sinker recovered in the CS/B/E-1 trash midden. 472 
116. Fig. 6.2.19. Various criollo-ware cooking vessels and 
vessel fragments (1–7), aripos (9 and 10), as well as some 
probable storage vessels (8 and 11). 475 
117. Fig. 6.2.20. Serving vessels, bowls, plates and soup plates 
recovered at the CS/B site. (1) Blue shell-edged whiteware 
soup tureens. (2) Yellowware dish. (3) Poss. hardpaste 
yellowware dish, unidentified. (4) Unidentified slip-decorated 
red earthenware bowl, possibly of U.S. or French Huveaune 
manufacture. Note three drill holes in bottom. (5) Spatter-
sponged hemispherical profile whiteware bowl with raised 
footring. (6) Industrial slip bowl with cabling decoration. 
London-shaped profile (7) Industrial slip bowl with cat’s eye 
decoration. (8) Industrial slip bowl with mocha decoration. 
London-shaped profile. (9) Industrial slip bowl with annular 
decoration. (10) Manganese transfer-printed whiteware bowl. 
(11 and 12) Whiteware bowls painted in colorful and large 





whiteware plate. (14–16) Painted whiteware soup plates. No. 
16 has sprig pattern decoration dating to after 1835. (17) 
Canary ware soup dish. (18) Flow blue whiteware soup dish 
with “Copeland and Garrett” mark. (19) “Copeland and 
Garrett” mark on the bottom of the base of a painted 
hemispherical bowl. (20) “Copeland and Garret” mark and 
“Late Spode” designation on bottom of blue shell-edged 
plate. (21) Criollo-ware sherd from what might have been a 
pedestal bowl. Well-made earthenware with an orange-buff 
paste, with a decoration painted on the interior of the bowl in 
red slip and a line on the lip. 480 
118. Fig. 6.2.21. Various bone handles from cutlery and broken 
whetstone. 484 
119. Fig. 2.2.22. Large scatters of up-turned Queen conch 
(Lobatus gigas) used for collecting rainwater at the CS/B 
site.  487 
120. Fig. 6.2.23. Fragments of a porous filter stone from a 
tinajero. 489 
121. Fig. 6.2.24. Sawn off clear glass bottle top. Diameter 5 
cm.  490 
122. Fig. 6.2.25. Vessels related to beverage serving and 
consumption recovered at the CS/B site. (1) Industrial slip 
and painted whiteware sugar pot lids. (2) Painted whiteware 
pitchers. (3) Painted whiteware London-shaped tea cup. (4) 
Transfer-printed whiteware tea cup. (5) Industrial slip mug. 
(6) Four painted whiteware saucers.  493 
123. Fig. 6.2.26. (1) Gaming pieces refashioned from a shell-
edged whiteware plate and an English delft apothecary jar. 
(2) Copper-alloy thimble. (3) English or Dutch pipe. 495 








HISTORICAL ARCHAEOLOGY OF SEAFARERS AND THINGS AT THE 





distant  shores,  luring  them  not  only  with  the  lucrative  promise  of  gold,  pearls  and 
contraband  cacao  and  mules,  but  also,  with  sodium  chloride—the  salty  mineral 
precipitate born from the marriage of sun and sea. The study of Venezuelan solar sea salt 
offers an entryway  into  the hitherto unknown maritime  itineraries and daily  lives of a 
miscellany of seafarers who camped at insular saltpans from 1624 to 1880, cultivating and 














the  island of Cayo  Sal,  in  the  Los Roques Archipelago. More  specifically,  this  research 




To  answer  this  research  question,  a  multiscalar  spatiotemporal  framework  is 
formulated, which involves three spatial scales: the local, regional and supra‐regional; and 
three  temporal  scales:  the  short‐term,  medium‐term  and  long‐term.  As  regards  the 
theoretical framework, the spatial characteristics of entanglements beyond the site are 
primarily analyzed by developing and operationalizing the concept of itineraries of things. 
Diachronic  change  through  time  in  entanglements  will  be  explored  by  means  of  the 
concept  of  assemblages  of  practice.  As  an  interdisciplinary  historical  archaeological 
project, this dissertation research employs the documentary record, oral sources and an 
analysis  of  the  archaeological  remains  and  their  depositional  contexts  systematically 
excavated at  the  saltpan  sites of  Punta Salinas  (TR/S) on  La Tortuga  Island,  as well  as 
Uespen de  la  Salina  (CS/A)  and  Los  Escombros  (CS/B) on Cayo  Sal.  The archaeological 
excavations at these seasonal and temporary salt‐raker campsites have brought to light 





America,  France,  the  Netherlands  Antilles,  Bermuda,  and  the  Low  Countries,  among 
others.  The  exhaustive  vessel‐level  analysis  of  the  thousands  of  recovered  things 




Retracing  the  itineraries  of  things  through  the  examination  of  independent 





practice  involves  a  grouping  of  things  that  is  dynamically  entangled  with  a  human 
community in events and through the practices of everyday life. By operationalizing these 
two  concepts,  my  research  aims  to  identify  change  in  the  assemblages  of  practice, 
composed  of  seafarer‐thing  entanglements,  reassembled  by  way  of  contextual 
archaeological associations and independent evidence provided by documentary and oral 
historical  sources.  By  inserting  the  assemblages  of  practice  into  the  three‐scale 









Before  turning  to  discuss  the  three  scales  of  space  and  time  employed  in  this 
dissertation  I  first  provide  a  synthesis  of  the  current  state  of  Venezuelan  historical 
archaeology and the contribution of this dissertation to this burgeoning field of study in 
the country.  
??????????? ?????????????? ???????????????????? ?????????? ?????????
Historical archaeology in Venezuela  is often referred to as archaeology of the colonial‐ 
and  republican‐era  (post‐independence  period,  after  1811)  by  Venezuelan 
archaeologists.  This  is  done  as  a  means  to  distance  colonial‐  and  republican‐era 
archaeology in the country from the contentious and debated adjective “historical” that 
has  many  critics  in  the  discipline  who  argue  it  renders  pre‐contact  societies  in  the 
Americas  as  ahistorical  (Vargas  2014).1  The  establishment  of  historical  archaeology  in 
Venezuela as a discipline dates to the decade of the 1950s. The earliest excavations of 
colonial‐era sites in the country were undertaken by José María Cruxent in the 1950s as 










1528  Spanish  city  of  Nueva  Cádiz  on  the  island  of  Cubagua  (Fig.  1.1)  (Cruxent  1955; 
Cruxent  and  Rouse  1958;  Cruxent  and  Rolando  1961).  Cruxent  often  encountered 
colonial‐era  contexts  during  his  archaeological  survey  of  Venezuela,  with  an  example 
being his excavations in the early 17th‐century indigenous Cumanagoto site of Maurica in 







archaeologists  Iraida  Vargas  and Mario  Sanoja  initiated  excavations  at  the  site  of  Los 
Castillos de Guayana on the right bank of the Orinoco River in the state of Delta Amacuro 
(Fig. 1.1)  (Sanoja 1978; Sanoja and Vargas 1970, 2005).  In  the  following decades,  they 








  Archaeological  investigations  in  Caracas  and  its  peripheries  have  also  been 
undertaken  by  Sanoja  and  Vargas’  student  Rodrigo  Navarrete  (2014),  and  other 
archaeologists  and  anthropologists  such  as  Luis  Molina  (2005,  2010a,  2010b)  and 
Emanuele Amodio (1997) (for an excellent summary of these investigations see Molina 
2014a). Numerous investigations started as rescue archaeology projects initiated by the 
IPC  (Instituto  del  Patrimonio  Cultural)  [Institute  of  Cultural  Heritage],  the  institutional 








remained at  the  level of  institutional  reports  inaccessible  to  the general public. Other 
projects such as Hans Rheinheimer Key’s investigations at the early 19th‐century Scottish 
colony of El Topo, close to Caracas were not undertaken by an archaeologist but included 
limited  excavations  (Rheinheimer  Key  1986).  Whereas  metropolitan  Caracas  and  its 
peripheries  have  received  the  focus  of  historical  archaeological  attention  in  recent 
decades, a small but growing number of  investigations have been undertaken in other 
parts  of  the  country.  In  the  early  1990s,  Alberta  Zucchi  from  the  Department  of 
Anthropology of  IVIC  (the Venezuelan  Institute  for  Scientific  Studies),  excavated  three 
successive 17th‐  through 19th‐century cemeteries within the Spanish settlement on the 
island  of  San  Carlos  at  the  entrance  to  Maracaibo  Lake  (Fig.  1.1)  (Zucchi  1997).  She 
continued  archaeological  investigations  of  colonial‐  and  republican‐era  mortuary 
practices  at  the  Church  of  San  Francisco  in  Coro,  Falcón  State  (Fig.  1.1)  (Zucchi  2010, 
2006).  Zucchi  also  undertook  excavations  at  the  colonial  Franciscan  Mission  of  San 
Bernardino  de  Güertecuar,  in  Anzoátegui  State,  founded  in  the  late  17th  century  to 




Other  studies  include  that  of  Molina  (2014b)  who  performed  historical, 





Yaracuy  and  Tocuyo  River  valleys  in  the  region  of  Barquisimeto  in  western  central 
Venezuela (Fig. 1.1). IVIC archaeologist Liliam Arvelo (2000) investigated the 16th‐ through 
19th‐century  indigenous  settlement  patterns  in  the Quíbor  Valley  to  the  southwest  of 




the  states  of  Guárico  and  Anzoátegui  (Fig.  1.1)  (Navarrete  2014a,  2005).  Navarrete 
(2014b)  also  undertook  a  long‐term  and  multi‐sited  project  of  historical  and 






Venezuelan  coast  as  part  of  their  long‐term  anthropological  and  archaeological 
community project among the  local Afro‐descendant communities  (Fig. 1.1)  (Altez and 
Rivas 2002; Rivas 2000). In the Venezuelan Andean state of Mérida, Lino Meneses and 



















(Scaramelli,  K.  2006);  commensality  and  culinary  practices  (Scaramelli  and  Scaramelli 
2012;  Scaramelli,  K.  2008);  colonialism,  identity  and  ethnogenesis  (Scaramelli  2005, 
Scaramelli  and  Scaramelli  2011,  2006);  religion  and  missionization  (Scaramelli  and 














and  look  beyond  the  tired  Venezuelan  culture‐historical  and  processual  approaches 





which  will  be  discussed  in  this  dissertation  (Fig.  1.1).  The  Antczaks  also  encountered 

















archaeology  is  also  deeply  entwined  with  recent  Venezuelan  socialist  politics  (for  a 
critique of  this  stance see, Scaramelli 2016;  for an example of  it  see, Vargas 2014).  In 
recent years,  this application of a Marxist  theoretical  framing  to Venezuelan historical 
archaeology has been criticized as being overly Eurocentric, and principally preoccupied 
with unearthing evidence of top‐down imperialist and capitalist power dynamics in urban 
contexts, and obscuring rather than elucidating the  lives of  the subaltern peoples  (the 
indigenous, the enslaved Afro‐Venezuelan, the poor mestizo) that have been rendered 
invisible by historical processes of  colonialism  (Scaramelli  2016: 79).  Furthermore,  the 
complex and tumultuous political, economic and social situation of Venezuela during the 
last  decade  and  a  half  has  placed  great  constraints  on  archaeologists  working  in  the 







   This  doctoral  study  enters  the  relatively  young  field  of  Venezuelan  historical 
archaeology with the goal of providing new theoretical perspectives, supplying a novel 
methodological toolkit, and for the first time bringing the largely overlooked colonial‐ and 










in  this dissertation,  the unpopulated Venezuelan Caribbean was  never an abandoned, 
closed and circumscribed space, but rather  it was a bustling and unbounded seascape 
that  became  the  scene  of  vibrant  local,  regional  and  supra‐regional  maritime 














conceptual  framework  to  study  the  rise  of  capitalism,  that  unlike  an  empire,  had  no 
overarching political organization behind  it and whose  tentacles  reached  far and wide 
(Orser 1996: 79). Charles Orser (1996: 204) notably exhorted historical archaeologists to 















where  an  event  can be  at  once both  global  and  local  have been defined  as  “situated 
globalities” (Blok 2010: 509). It is in this light that the seascape, discussed in Chapter 4, 
provided a unique potential for seafarers in the age of mercantile capitalism to become 
cosmopolitan beings,  connected across  its  vast  surface  in ways  that would have been 
comparably more difficult and limited on land. I hypothesize that seafarers were actively 
being shaped at the confluence of the local and global phenomena of capitalism and the 



















to  the  regional  scale  employed  by  Michael  Jarvis  for  studying  Bermuda’s  “Atlantic 
Commons” or those areas were extractive work was undertaken beyond the margins of 
the British Empire  (in  the New World)  (Jarvis 2010a: 249).  This  scale  is  also much  like 
historian Ernesto Bassi’s (2016: 3–4) transimperial Greater Caribbean. In the case studies 
used for this dissertation, however, salt extractive practices on the Venezuelan Islands 




world  (Bailyn  2005;  Elliott  2007).  Here  the  local  and  regional  scales  are  connected  to 















rakers  (Bassi  2014;  Cañizares‐Esguerra  and  Breen  2013;  Cromwell  2014:  778).  This 
historical  archaeological  dissertation  is  well  poised  to  address  the  above‐mentioned 
aspects.  I  consider  that  the  various  independent  lines  of  evidence  (archaeological, 
documentary and oral), when used in concert within historical archaeology, are especially 
effective  at  obtaining  new  insights,  and  the  theoretical  and methodological  approach 















oral)  and has a proven capacity  to engage with  these  sources at multiple  sites  and at 
different points in time.  




different  events  occurring  at  distinct  temporal  rhythms  (Lucas  2005:  115).  Braudel, 
however,  never  clearly  defined  the  linkages  between  the  three  rhythms  of  time  and 
leaned heavily on environmentally deterministic narratives derived from his studies of the 
long dureé (Robb and Pauketat 2013: 12). In this dissertation, I employ the three temporal 
scales—the  short‐term,  medium‐term  and  the  long‐term—but  do  not  adhere  to  the 
original  Annales  terminology  and  concepts  and  their  often‐criticized  connotations  in 
archaeology. 
To  deal  with  the  aspects  of  micro‐  and  macro‐scale  central  to  archaeological 
investigation, archaeologists inspired by the work of historian William Sewell (2005), have 
turned  to  studying  the  ‘event’  in  order  to  move  away  from  protracted  evolutionary 
processes  to punctuated  change occurring  in  singular moments of  history  (Beck et  al. 
2007; Bolender 2010; Gilmore and O’Donoughue 2015; Lucas 2008). Sewell’s (2005: 227) 















this  dissertation,  salt  exploitation  was  a  temporary  and  seasonal  affair  composed  of 
events and sequences of occurrences, since people did not permanently inhabit ‐these 
islands nor the saltpans of the Venezuelan Caribbean.  
Other  archaeologists  have  found  the  meso‐scale  of  medium‐term  time  quite 
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This dissertation seeks to answer a four‐fold central question: 1) What does the study of 
the  itineraries  of  things  and  assemblages  of  practice  between  1624  and  1880  at  the 
saltpans of  the Venezuelan  islands  reveal about  the qualities of  the entanglements of 
seafarers  and  things  during  salt  raking/cultivating  and  everyday  life  at  the  saltpan 








This  dissertation  is  composed  of  seven  chapters.  Chapter  2  lays  the  theoretical 
groundwork  of  this  dissertation,  introducing  and  explaining  the  concepts  of  thing, 
entanglement, itineraries of things and assemblages of practice that are employed in the 







and  the  seafarers  who  transported  it  across  the  seas  and  oceans  are  revealed.  The 
colonial‐  and  republican‐era  history  of  the  Venezuelan  islands  has  never  been 








Tortuga  and  Cayo  Sal  from  the  17th  to  the  19th  century.  I  discuss  how  different 
configurations of humans and things on the saltpans through time resulted in a variable 
final  product  conditioned  by  distinct  market  necessities.  Chapter  6  delves  into  the 
different assemblages of practice at the campsites by the saltpans of La Tortuga (Part I) 
and Cayo Sal  (Part  II). Based on  the evidence of hundreds of ceramic, glass and metal 






























THEORY AT THE SERVICE OF THINGS: 







sciences,  many  archaeologists  have  shifted  away  from  a  focus  on  material  culture, 
meaning  and  representation  to  engage  with  things,  materiality,  materialisms, 
human/non‐human  relationships,  and  object‐oriented  ontologies  (Domanska  2006; 
Gosden  2005;  Hicks  and  Beaudry  2010;  Fowler  and  Harris  2015;  Hodder  2012,  2016; 


















‘material  turn.’  The  concept  has  received  wide‐ranging  treatment  by  numerous 




known as Object‐Oriented Philosophy  (or Ontology  [OOO]) have  instead  focused  their 
attention on objects (Edgeworth 2016; Garcia 2014; Harman 2010, 2011, 2013; Bogost 
2012; Shaviro 2014). The approaches follow different philosophical trajectories and the 
result  is  diminishing  consensus  amid  the  complex  theoretical  considerations  of  the 
ontology of things and objects. Although offering a new contribution to the definition of 




contours  of  things  rather  than  tidy  them  by  force  into  a  predetermined  and  neatly‐















As  heterogeneous  groupings  of matter,  energy  and  information  in movement, 
things are interdependent and connected. They are not inert nor do they exist in isolation 
from one another as they depend on each other and exist in close association and relation 



















vantage point  from which  they are perceived  (Hodder 2012: 219).  For  this  reason,  an 
institution such as the University of Cambridge, a corporation such as Bank of America, or 






with  things  other  than  themselves,  since  his  goal  is  to  explore  human‐thing 









approaches  that  only  treat  material  things  as  backdrops,  texts,  or  mere  conduits  to 
meaning  are partial  and  incomplete. Nevertheless,  although  some archaeologists may 
reject  anthropocentrism,  they  cannot  escape  from  the  reality  that  archaeology  is  a 
discipline  concerned  with  humanity  and  humanness  and  that  for  ethical  and 
epistemological reasons this must not be  ignored (Barrett 2014: 68, 2016; Lucas 2016: 







interchangeably  and  uncritically  used  in  the  social  and  human  sciences,  and  for  that 
matter in much anthropological and archaeological literature. To begin with, an artifact is 
a  particular  type  of  thing—one made  by  a  human  (Dunnell  1971).  The  term material 
culture, on the other hand, has been criticized in recent years for arbitrarily and artificially 
dividing culture into “material” and “immaterial” halves thereby only deepening the rift 
of  Cartesian  dualisms  haunting  the  social  sciences  today. Material  culture  moreover 





objects  (objectification)  humans  begin  with  a mental  blueprint,  derived  from  cultural 
understandings, that they then turn into a materialized form of that mentalization. Julian 
Thomas (2007) and Ingold (2012, 2007) have compellingly argued that culture is in fact 
never  congealed but  is  always movement, process and doing,  rather  than unchanging 






of Western  dialectical  thought.  As  intimated  above,  object  also  tows  in  its  wake  the 
attendant  longstanding  discussion  on  objectification  (for  recent  discussion  see  Jones 
2009: 98; Preucel and Meskell 2007: 14–15; Miller 2010: 54–68; J. Thomas 2007: 18–22).5 



















The  qualitative  shift  from object  to  thing  can  be  likened  to  the way  academic 
discourse  has  shifted  from  notions  of  space  to  those  of  place,  and  from  the  idea  of 
























ice;  and  even  Leonardo DaVinci’s Mona  Lisa which has  radically  changed  through  the 
centuries  due  to  both  human‐induced  and  natural,  environmental,  chemical  and 








meaning,  value  and  power,  from  da  Vinci’s  last  brushstroke  to  the  painting’s  current 










the  past we  recover  through  archaeological  investigations  all  initially  appear  to  us  as 
objects severed from their vibrant past relational contexts. Trying to keep things  in an 
object‐state, however, is unnatural, difficult and problematic, since objects naturally tend 











themselves  and  their  dynamic  trajectories  and  entanglements  (Ingold  2007b).  These 

















Various  conceptions  in  anthropology  and  archaeology  of  the  non‐representational 












effective  in  this  regard.  In  this  dissertation,  I  will  primarily  utilize  the  concepts  of 
entanglement, meshwork and assemblage. I will seek to tie them into a larger theoretical 
framework that can then be methodologically operationalized and fleshed out by means 






commodities)  and  their  colonial  and  imperial  entanglements  with  the  West  and  the 
Oceanic world. Although Hodder’s theory of entanglement is in many ways indebted to 
Thomas’s  study,  it  goes  much  further  to  propose  a  novel  and  holistic  theoretical 
framework  for  the study of  things  in archaeology. To Hodder  (2016: 5), entanglement 
begins with human‐thing interrelations and focuses on the dependence or reliance linking 










and  enabling  to  humans;  on  the  other,  dependency  (one‐way  constraint)  and  co‐








do  not merely  depend  on  things  but  rather  “give meaning  to  things,  use  things,  gain 
identities  from  things,  own  things”  (Hodder  2012:  59).  Things  draw  us  into  their 
trajectories. Moreover, entanglements are “open, far flung and contingent–things keep 






























things  and  humans  in  archaeology  is  fundamental  since  it  correctly  challenges 
longstanding  practices  of  treating  things  merely  as  representations  of  or  conduits  to 




thing  relations  (Hodder  2014b:  27–30).  The  reality  is  that  humans  and  things  do  not 
















The Actor Network  Theory  (ANT) of  Latour  (1993,  2005) has been widely  applied and 
criticized as regards its usefulness in accurately representing and analyzing the complexity 
of  social  interactions  (Mol 2010). One ANT critic has been  Ingold  (2007: 80–82; 2008; 
2011: 85) who argues that life does not occur in a series of interconnected nodes, as often 
represented in ANT, but rather upon trails along which life is lived. Ingold’s alternative 
idea of  the meshwork, based on  Lefebvre’s  (1991: 117)  “meshwork” and Deleuze and 







of  things.  Surmised  succinctly  by  Ingold  (2011:  71),  “Organisms  [including  non‐living 









meshes are not bounded, as  these entities are not bounded  in  themselves;  rather  the 




To  relate  these  concepts  to  this  dissertation’s objective of  studying  changes  in 
entanglements through the three scales of space (local, regional and supra‐regional) and 
time  (short‐,  medium‐,  and  long‐term),  three  dimensions  of  entanglements  will  be 
discussed  regarding  their  quantity  and  complexity  (Fig.  2.1)  (Hodder  2012:  177;  216). 
Every  entanglement  begins  with  a  knot.  Knots  of  entanglement  are  the  foundational 
elements of meshes and the meshwork. Knots are as Ingold (2013: 132) defines them, 




are  caught  up  in  relationships  of  enabling  dependence  and  constraining  dependency 
(Hodder  2012:  97).  The  events  that  create  knots  can  be  as  simple  as  a  ship  captain 






Meshes,  then,  are  groupings  of  knots  where  the  density  of  entanglements 
increases (Fig. 2.1). Meshes can involve small groups of people related by kinship, task or 
practice, usually within localized spatial contexts. A tight example of a small mesh are the 













Finally,  the  meshwork  (Ingold  2011a)  is  the  entire  skein  of  entanglements 
composed of a multiplicity of meshes and countless knots of humans and things, fraying 







fall,  philosophy and  science push aside  religion and begin  to percolate  into  society  at 
large, and the effects of mercantilism and capitalism infiltrate people’s lives directly or 
indirectly. The meshwork absorbs the local, regional and global spatial scales within its 
vast  structure,  bringing  to  light  how  change  in  the  cores  and  peripheral  parts  of 
entanglements  occurs  through  time  (Hodder  2012:  109).  Knots  of  humans  and  things 
created during specific events in the lifetimes of people contribute in one way or another 









of  entanglements,  viz.  how  they  entrap  people  into  relations  of  dependence  and 
dependency, whether the entanglements are strong or weak, how these entanglements 
change through time, and how such changes can be identified archaeologically (Hodder 






























Recently,  it  has  been  proposed  that  the  term  “itinerary”  is more  neutral  than 
“biography”  which  endows  non‐animate  objects  with  the  perceived  qualities  of  self‐
interpretive  human  life  (Fontijn  2013:  192;  Hahn  and Weiss  2013;  Joyce  2012a:  124, 
2012b;  Joyce  and  Gillespie  2015:  11–12).  Like  humans,  nevertheless,  things  do  not 
necessarily feature linear  life‐histories; they can have simultaneous itineraries that run 
concurrently as they become relationally knotted with the lifelines and itineraries of other 





form of  a  temporally‐charged buildings  in  the  landscape  (Bakhtin 1981:  84–85;  Ingold 
1993: 169). Moreover, solid, material things are often reused, re‐mended, reconstituted 















problematic  term  and  concept  towing  considerable  philosophical  baggage.  For  this 
reason, the term object itinerary is replaced here with the term itineraries of things. First, 
the static and inert nature of the word objects stands uneasily (frankly, in opposition) to 
the  reality  that  they  itinerate—that  they  are  dynamic  and  vibrant.  A  thing  has  a 
“pastness” (Holtorf 2009: 37), a perdurance that, in contrast to the simple notion of an 
object’s antiquity (“How far back does it go?”), extends along lines through both time and 




















2007b, 2012). Bones  in the ground may decay and disintegrate  into acidic soil, an  iron 
sword  in  the  sand  can  become  unrecognizably  disfigured  by  oxidation  through  the 
centuries, and  taphonomic processes and bioturbation can greatly  reorganize material 
things within a stratigraphic profile. Even though the physical movement of such things is 
not  visible  to  us,  it  nonetheless  occurs  and  forms  part  of  the  itineraries  of  things.  In 
addition,  things  offer  a  further  category  not  limited  to  that  of  object.  As  mentioned 




few  to  no  archaeological  signatures  but  can  be  retrieved  from  textual  sources.  Their 
itineraries through space and time can thus be preliminarily retraced.  













Rosemary  Joyce  and  Susan Gillespie.  The  historical  archaeological  contribution  to  this 
volume by Jonathan R. Walz (2015) showcases how the historical archaeological toolkit 
of multiple  and  independent  evidentiary  sources  can  retrace  such  itineraries  to  great 
effect.  
Historical archaeology  is especially well‐placed to undertake the task of  tracing 












the  provenance  and  chronology  of  artifacts.  Evidence  can  also  be  gleaned  from  oral 
histories  and  spoken  narratives  (Walz  2015),  although  not  in  this  dissertation  as  its 
timespan extends beyond the reach of such evidentiary sources. Tracing the itineraries of 
things  also  opens  up  the  possibility  of  not  only  inferring  their  movements,  but  also 
discovering where and how people moved, where they acquired things, and what they 
did with them subsequently.  
The  concept  of  the  itineraries  of  things will  first  be  employed  in  Chapter  3  to 
explore  the  movements  and  entanglements  of  salt  through  three  spatial  scales.  In 
subsequent chapters, whenever the documentary evidence  is sufficient,  the  itineraries 




bowl might have been acquired by an 18th‐century  sea captain  in a Bristol  shop,  then 
carefully stored in a wooden sea chest aboard a New England schooner; later raised aloft 
with  great  fanfare  for  the  admiration  of  thirsty  salt‐workers  on  the  parched  tropical 
island; then accidentally broken and finally, cracked or in pieces, discarded in the sand. 
Such exercises  in “telling a story”  (Joyce 2006: 61–64)  through the creative use of  the 











vibrant  things  entangled  with  living  human  communities  of  the  past.  I  now  turn  to 










Johan  Normark  (2006,  2010),  each  with  their  own  theoretical  and  methodological 
particularities  (van  Vliet  2015).  Lucas  (2013:  375)  proposes  that  assemblages  are 
“collectives  or  systems  of  usually  familiar  entities  (which  include  humans,  pots, 














discernible  set  of  relations”,  these  “relations”  being  the  entanglements  between  the 









not  be  confused  with  the  more  popular  and  largely  untheorized  use  of  the  term  “assemblage”  in 
archaeology which typically has been used to refer to either a collection of associated objects clustered on 
the basis of their depositional or spatial context (e.g. a surface assemblage) or as a grouping of one type or 























means  of  juxtaposing  independent  lines  of  documentary  evidence.  These  can  include 
visual  evidence  (paintings,  engravings,  drawings,  etc.),  ethnography,  oral  history,  and 
continuities  of  tradition  into  the  present  (Beaudry  and  Symonds  2010:  xiii–xiv; Wilkie 
2009: 338). For this reason, when I have recovered porcelain tea bowls as well as English 























of  sociologists  and  anthropologists  Pierre  Bourdieu  (1977),  Sherry  Ortner  (1984)  and 
Marshall  Sahlins  (1985),  as  well  as  Anthony  Giddens  (theory  of  structuration)  (1979). 
Practice theory took up the challenge of bridging the opposition of structure and agency 






work  (2001,  2009)  in  historical  archaeology.  The  concept  of  communities  of  practice 
applied in recent years to archaeology has also highlighted the situatedness of everyday 
learning  in  communities  dedicated  to  particular  practices  (e.g.  pot‐making,  weaving, 
banking,  etc.)  (Mills  2016;  Sassaman  and  Rudolphi  2001).11  These  archaeological 
approaches are also concerned with events and everyday life as they are manifested in 














of  humans  and  things  involved  in  foodways  practices  in  18th‐  and  19th‐century  North 










that  correspond  in  stronger or weaker ways  (developing  relations of  dependence and 



















sympathetically  “with,”  not  additively  “and”  in  nature  (Ingold  2015:  23).13 
Correspondence  is  therefore  central  to  assemblages  of  practice  as  it  constitutes  the 
“dynamic  in‐between‐ness  of  sympathetic  relations”  rather  than  the  “static  between‐
ness of articulation” (Ingold 2015: 148). The vibrant entanglement of humans and things 
within  assemblages  of  practice  also  produces  properties  that  often  exceed  their 
components  (DeLanda  2006:  5; Witmore  2014:  207);  or  rather,  their  ingredients  (see 
Ingold 2014: 232). Assemblages of practice are therefore theaters of correspondence. As 

























important)  is  an  Aristotelian  construct  and  part  and  parcel  of  the Western  Cartesian 





2008;  Tarlow  2012;  Mills  2014).  I  propose  that  part  of  reassembling  assemblages  of 




















knot  humans  and  things  for  shorter  or  longer  durations  and  create  relations  of 
dependence  and  dependency.  Even  though  they  express  correspondences  between 
human  lifelines  and  the  itineraries  of  things,  these  assemblages  do  not  always  prove 
helpful  and enabling  to humans.  To Hodder  (2012: 213),  structure  is produced by  the 
knotting  and  subsequent  entrapping  of  humans  and  things  in  stronger  or  weaker 








defending  that  saltpan,  all  involve entanglements with  things  and  various  relations  of 






sight  while  others  of  greater  amplitude  may  exert  transformative  change  on  distant 
shores  (Anderson 2015: 223). At  the core of  such change are entanglements between 
humans  and  things  because  “the  conjunction  of  temporalities  from  anywhere  within 
entanglements can produce events that elicit response and change” (Hodder 2012: 160). 






linking”  (Hodder  2012:  177).  It  is  these  changes  that  I  will  be  exploring  through  the 
diachronic comparison of assemblages of practice. 
In contrast to Fowler (2013a: 53–63) who argues that assemblages can become 
increasingly  larger  (I  reduce such assemblages  to  their  constituent entanglements and 
term  these  denser  and  larger  entanglements meshes  and  the meshwork  [Fig.  2.1]),  I 
maintain that they persist as principally local phenomena bounded by an event or series 
of  events  in  time.  Delimiting  time  in  the  past,  nonetheless,  as  indicated  above,  is  an 
enormously difficult task for archaeologists. Due to obdurate limitations constraining final 
resolution of available evidence (archaeological, documentary, oral historical, etc.), this 
dissertation  will  not,  for  the  most  part,  treat  events  of  a  day  or  a  week  with  their 













recovered,  reconstruct  assemblages  of  objects,  and  reinsert  such  entanglements  and 
assemblages  into  the  dynamic  correspondence  of  past  human‐thing  assemblages  of 




effort  to  flesh  out  and  provide  methodological  rigor  to  recent  explorations  of 
entanglement  by  Hodder  through  broadening  the  promising  concept  of  assemblage 
(Fowler 2013a, 2013b; Lucas 2012, 2013; Normark 2006, 2010; J. Thomas 2015: 1293–
1294). As has been suggested by Joyce (2012: 128–129), the archaeological concept of 
materiality,  developed  in  the  1990s  and  2000s, must  be  reparsed  into  itineraries  and 
assemblages. The concept of itineraries will help trace the mobilities and entanglements 
of things and people through space and time. The concept of assemblages will assist in 





























CHAPTER 3│ PART I 
ITINERARIES OF SEA SALT:  




Sea salt  is  the  linchpin of  this dissertation. This hard crystal of  the sea—labeled white 
gold—was once a tremendously valuable commodity. As opposed to its now esteemed 
flavor‐enhancing  characteristic,  it  was  sea  salt’s  unique  preserving  capability  that  set 
seafaring multitudes navigating vast expanses of sea and ocean to fill the holds of their 
ships with this economically vital substance. Salt itself made such long voyages possible, 





will  also  explore  the  entanglements  of  this  salt  on  local,  regional  and  supra‐regional 




  I  commence  by  introducing  the  island  of  La  Tortuga  and  exploring  its  two 





(1624–1638)  and  second  that of  the Anglo‐Americans  (1638–1781). Analyzing primary 
and  secondary  documentary  sources  permits  reconstructing  the  itineraries  of  the  salt 
moved by seafarers arriving on La Tortuga during these two time periods. Part I of this 
chapter  concludes  with  a  discussion  of  the  spatial  scale  of  the  itineraries  of  the  salt 
extracted  from  the La Tortuga  saltpan. Also addressed  is what  these  reveal about  the 
larger  structural  social,  economic  and  political  factors  in  play.  Finally,  I  will  treat  the 






























the  Los  Mogotes  Lagoon  on  the  island’s  southeastern  corner.  There,  the  mangroves 
embrace the saltpan and the adjacent Punta Salinas archaeological site (Fig. 3.1.2). The 
island has no permanent sources of fresh water. There are only a few seasonal pools of 
brackish  foul‐smelling  rainwater  at  Boca  de  Palo  on  the  southern  coast,  at  Punta 
Tamarindo on the northwestern coast, and between the sites known as “El Olivito” and 
“El Mangle” 14 on the northern coast (de Gel 1945: 25) (Fig. 3.1.2, Fig. 3.1.3).  






































the  harbor  floor  resulting  from  centuries  of  salt  loading  at  the  adjacent  saltpan  (José 
Miguel Pérez Gómez and Jorge García, pers. comm. 2013). Clearly, most of those doing 
the loading were not overly concerned about the harbor’s safety.  
Amerindians  from  the  Venezuelan  central  coast  frequented  the  island  in  pre‐
colonial times for its turtles, fish, and other natural resources including, in all probability, 






















By  circa  1537,  La  Tortuga  was  already  sufficiently  well‐known  to  Spanish  and 
probably other European sailors, to be featured, along with Los Roques (called Roca) and 






















































Eleven  years  after  Pimentel’s Relación,  in  September  of  1589,  by  order  of  the 
Governor  of  the  Province  of  Venezuela  don  Diego  Osorio,  the  islands  of  Venezuela 
formally became possessions of  the Spanish Crown. During  the act of possession  “[el] 























Captain  Sancho  del  Villar,  were  assisted  by  “indios  auxiliares”  [auxiliary  Indians]  who 
probably  served  not  only  as  paddlers  but  also  as  guides,  drawing  on  their  ancestral 







































when on  the  first  of  June 1595,  two merchant  ships  entered  the  bay of  Cumaná,  the 
capital  of  the  Spanish  Province  of  Nueva  Andalucía  (today  northeast  Venezuela)  (Fig. 
3.1.4) (van Ittersum 2007: 74). Spanish provision vessels rarely appeared in this part of 
the New World, so Dutch merchants eagerly strove to meet desperate local demand for 
European  goods.  These  seafarers  formed  part  of  the  first wave  of  Dutch  traders  that 
headed straight from the Low Countries to the Caribbean (Castillo Hidalgo 2005: 476).  

















trade  in  the  Caribbean,  especially  in  the  waters  off  the  Province  of  Venezuela,  was 
restructured from the ‘rich’ to the ‘bulk’ type and focused on salt (Wallerstein 1980: 48).24 
In  1599,  merchants  from  West  Frisian  towns  (mainly  Hoorn,  Enkhuizen  and 
























the Venezuelan coast  substantially diminished. During  the Twelve Years’ Truce  (1609–
1621), Iberian saltpans were reopened to Dutch merchants so pressure on the Caribbean 
saltpans  stopped  (Sluiter  1942:  35). However,  in  1621  the  States‐General  of  the  Low 
Countries granted the Charter of the Dutch West India Company (WIC hereafter) which, 





In  January  1622,  a  large  convoy  of  27  vessels  offloaded  500  harquebusiers  and 
musketeers at the salina and two provisional forts were erected (Felice Cardot 1982: 113–
114). But the Spanish response to this provocation was fast in coming. By the end of 1622, 













Europe,  the  Dutch  salt  business  received  another  blow  when  in  May  of  1623  the 
zoutvaerders were again driven out of Europe’s most valuable saltpans in Portugal (Israel 
1977: 53).  
Once  the  salina  of  Araya  became  effectively  closed  to  foreign  interlopers,  the 
inconspicuous  Island  of  La  Tortuga  came  to  the  fore  of  Dutch  interest.  During  Dutch 


















The  Spanish  still  did  not  realize  that  La  Tortuga  would  become  a  new  and 
dangerous threat to their overseas interests. In 1626, the military engineer Juan Bautista 

























Great  Salt Pond on  the  island’s  southern  coast  (Wright and van Dam 1934: 161–178). 
However,  the  Spanish  reconquered  Sint  Maarten  two  years  later  and  Benito  Arias 
Montano, the recently appointed governor of the Province of Nueva Andalucía, expelled 
the Dutch  from the Unare saltpans  leaving  the WIC without  these  two sources of  salt 
(Rogoziński 2000: 65–66; Felice Cardot 1982: 193–196). Once more the determined Dutch 
fought back and in January 1634 the WIC took Curaçao as well as Aruba and Bonaire two 
years  later. Although Curaçao and Bonaire had natural  saltpans,  their yields had been 

























the  island,  he  found  the  saltpan  completely  abandoned  (Arias Montano  1934  [1632]: 
130).28 A year later Arias Montano, acting on behalf of the Governor and Captain of the 
Province  of  Caracas,  returned  with  40  Spanish  soldiers  and  114  Amerindians  in  six 
piraguas (canoes).29 Two Dutch fluits anchored by the saltpan with c. 152 metric tons of 




















been  rebuilt  but  also  vastly  improved  (Núñez  Meleán  1934  [1632]:  133–134).  The 








seized  one  fluit,  killing  the  captain  and  17  Dutchmen  (de  Eulate  1932  [1633]).  In 
September of 1633 Montano appeared again on La Tortuga, killing some Dutchmen and 
putting  eight  fluits  to  flight.  On  this  occasion,  Juan  Bautista  Antonelli  (the  Younger), 
accompanying  Montano,  reported  that  the  saltpan—according  to  “precise 






















enter  and  leave  the  lagoon  through  the  channels  “con  tanta  violencia  como  dos  rios 
caudalosos” [with the violence of two mighty rivers] (Antonelli 1934 [1633]: 139). Due to 
this periodic scouring effect, the channels would perpetuate themselves as indeed they 
have up to the present day.  In November of  the same year, a new attack  led by Arias 





in  June  the Dutch were  expelled  from  Sint Maarten  (Felice  Cardot  1982:  194)  and  in 





















systematic watch  to prevent  the Dutch  from closing  the channels  to  the sea.  If  closed 
anyway, he recommended that six piraguas with 50 Amerindians and 20 Spaniards come 
to reopen them with two days’ work. Failing to maintain the inundation of the La Tortuga 
saltpan,  Antonelli  concluded,  would  be  to  waste  all  previous  efforts  to  dislodge 
(successfully) the Dutch interlopers from Araya and Sint Maarten. At the same time, he 










In 1638,  the Dutch were back on La Tortuga and  in early May of  that year  the 
Spanish were informed that eight fluits were loading salt. Soon after, a fleet of 13 piraguas 
with  150  soldiers  and  150  Amerindian  archers  and  rowers  led  by  Arias Montano  left 
Cumaná. Navigating along the leeward coast of La Tortuga, the fleet arrived unnoticed at 
the island’s western point (Arias Montano 1934 [1638]: 140–141). But there, the attackers 
were  spotted  by  a  Dutch  lookout  ship whose  crew  then  sailed  hastily  towards  Punta 
Salinas  Bay  to  alert  their  companions.  Shortly  thereafter,  three  small  reconnaissance 
boats appeared on the windward side of the island. Arias Montano seized one while the 
remaining two escaped.34 His new prisoners provided information about the Dutch forces 
on  the  saltpan.  The next day, before dawn, Arias Montano and his  companions  lay  in 
ambush just 200 paces east of the wooden fort that the Dutch had erected by the saltpan. 
The  Spanish  and  their  Amerindian  allies  attacked  at  sunrise.  They  stormed  the  fort 
(according to Montano himself) for four hours under cannon and musket fire from both 
the  fort  and  the  Dutch  fluits.35  At  around  10  o’clock,  before  the  sun’s  heat  became 
                                                            
33 After  the skirmish  in 1633 and until 1638, Arias Montano was sending spies to La Tortuga every  four 





































(coral)  stones;  it was 21  feet high  (5.84 m)  from where  the  infantry  fought;  the eight 















the events of 1638  (Figs. 3.1.5 and 3.1.6). The maker of  the original map,  the military 
engineer  Juan Bautista Antonelli  the Younger, presents a specific conception of  space, 
drawing attention to the saltpan area by disproportionately oversizing it in respect to the 
overall  size  of  the  island.  We  can  recognize,  in  the  tiny  brushstrokes,  people  vividly 
rendered in action. They surround a wooden fort with cannons from which musketeers 
fire  their  weapons;  a  flag  billows  in  the  breeze.  The  fluits  anchored  in  the  bay  also 
participate in the feverish fighting. The battle by the saltpan unfolds before our eyes and 
indeed, affects us. We can almost hear  the shouts of  the Spanish and the cries of  the 
Dutch,  the  thunder  of  the  cannons  and  the  whizzing  of  the  musket  balls.  In  the 
foreground, we see piles of salt and the abandoned saltpan. 













































































































































This  haunting  song  starkly  contrasts  with  Montano’s  self‐aggrandizing  report  to  the 
Spanish king. Although a thorough literary analysis contrasting the two accounts remains 





All  the while  the Dutch were  involved  in bloody confrontations with  the Spanish at La 
Tortuga, the English knew of the island and had even sporadically raked salt there. The 
































carrying  not  only  salt  but  a  fragile  human  cargo  of  slaves  (Newton  1914:  260).38  This 
voyage  is  the first record of captive Africans brought  into New England and marks the 

























































its  return  journey  from “Saltertudes”  (La Tortuga) and one of  the seafarers, Nathaniel 
Ingersoll,  drowned.40  In  early  1686  young  shipmaster  Jeremiah  Green  died  on  “Salt 
Taboodas” (also La Tortuga) in unknown circumstances (Sewall 1878: 124). The following 












Naval  Office  Shipping  Lists  (hereafter  NOSL)  for  Salem,  Boston,  and  Barbados  begin 
providing more detailed information of entries into these ports. In that year 25 ships went 

















Tortuga,  but  again,  given  the  very  fragmentary  documentary  record,  it  can  be  safely 
assumed that the numbers were considerably greater. Equipping a ship for a voyage to La 
Tortuga often seems to have combined the efforts of multiple merchants.  In 1698 the 
























1878:  45).  In  September  of  1713,  Jeremiah  Dummer  (1926a  [1713]:  239–240),  a 
prominent  politician  and Massachusetts  Bay  and Connecticut  agent,  presented  a  case 






























from Barbados  in  the  Lovingland  when,  in  sight  of  the  island,  he was  taken  by  three 
Biscayans (Basques) and put on board one. He was then placed in irons for months when 
the  corsairs  finally  sold  his  ship  (Parrott  1899  [1686]:  541).  In  April  of  1696,  six  New 
England vessels were apparently taken at “Tartooda” (La Tortuga) by an unknown pirate; 
several of the Englishmen were killed (Sewall 1878: 423). A particularly colorful account 















a  motley  array  of  extra‐imperial  Anglo‐American,  French,  Spanish  and  Basque  rogue 
nationals. 
Constant pirate attacks and threats led to armed escorts to La Tortuga. This was 























carry  salt  to  New  England,  and  by  that  way  we  are  supplied  with  provisions.  She  is 
commanded by Captain Jackson, late midshipman in the Bristol. He is a man of very good 




salt  raking on  La  Tortuga and Barbados depended almost  exclusively on New England 
vessels for provisioning.44 Sending the Play to convoy the salt ships that year proved a 























New York, Massachusetts Bay and New Hampshire, namely Richard Coot,  First  Earl  of 
Bellomont.  In  1699,  sixteen Boston merchants  petitioned Bellomont  asking  that  Capt. 
Crow  in  the H.M.S. Arundel  convoy  their  ships  to  “Saltertudos”  (Petition 1908  [1699]: 
490). British naval vessels were in short supply in the English colonies as evidenced by the 
complaints  of  Bellomont  and  the  Governor  of  Barbados  who  could  not  protect  their 
shipping from pirates such as the infamous Captain Kidd (Grey 1908 [1699]: 37; Bellomont 
1908a [1699]: 486).45 Furthermore, as Bellomont (1908a [1699]: 486) complained to the 

































As  the 18th  century began,  shipping  to  La  Tortuga was  increasingly  coming out  of  the 
growing Boston which eventually became the principal New England port supplying salt 
ships  to  the Saltertuda Fleet.  In  time, Boston would more  than double  the number of 
arrivals from La Tortuga than from Salem and Marblehead (Figure 3.1.8). Soon many other 
ports of  the Anglo‐American Atlantic world,  such as New York, Philadelphia, Newport, 
Piscataqua  (now  Portsmouth,  New  Hampshire),  New  London  (Connecticut),  and 
Bermuda, among others, joined in the salt raking on La Tortuga (Table 3.1.1).  
Hundreds  of  news  references  including  ship  arrivals,  departures,  and  incidents 
concerning La Tortuga  figure  in  the earliest newsletters published  in  the New England 
colonies such as the Boston News‐Letter (from April 24, 1704), the Boston Gazette (from 
December 21, 1719) and the New England Courant (from August 7, 1721) as well as in 






















Tortuga  to  the Southern ports and New Jersey are, however, very small when compared to  those  from 
Massachusetts, New York and New Hampshire (Table 3.1.3). Nonetheless, research in these remaining NOSL 
would certainly raise the total number of vessels arriving from La Tortuga in the 18th century.  
47  The  extent  of  Bermudian  salt  raking  at  La  Tortuga  is  impossible  to  fully  determine  because  the 
documentary record is incomplete. The NOSL indicate where ships were registered, and only a handful of 
the extant and very incomplete records demonstrate that Bermudian ships entered New England ports with 



























































































1700    4         
1701  49  4         
1702    4         
1704    1         
1705    6         
1706    2         
1707    3         
1708    1         
1709    4         
1710    4         
1711    26  36       
1712    12         
1713    13         
1714    9         
1715  36  22     9  1,108  427.19 
1716  42  58  60  17  2,040  786.53 
1717  36  9    6  1,080  416.40 
1718    10         
1719  50  16    2  270  104.10 
1720  43  14         
1721  44  44         
1722    9         
1723    14         
1724    19    2  500  192.78 
1725    4         
1726    16         
1727    14         
1728    8         
1730    5         








1732    9         
1733    20  36       
1734    8         
1735    30  40       
1736    8         
1737    6         
1739    4         
1740    10  13       
1741    5    4  610  235.19 
1742    13         
1743  52  11    6  1,870  720.99 
1744  59  12    7  1,800  694.00 
1746    8    4  1,400  539.77 
1747    4    3  840  323.86 
1748    11    1  300  115.67 
1749  51  19    5  1,650  636.16 
1750  69  10  30  5  1,321  509.32 
1751  60  13    4  1,300  501.22 
1752  60  7    4  1,300  501.22 
1753  57  17     17  4,530  1,746.56 
1754  53  17  35  16  3,840  1,480.53 
1755  57  11     11  2,710  1,044.85 
1756  53  17     15  3,950  1,522.94 
1757  55  9    5  1,600  616.89 
1758  56  7    6  1,920  740.26 
1759  65  9     7  3,080  1,187.50 
1760    1         
1761  54  17     13  2,730  1,052.56 
1762  66  13     8  3,270  1,260.76 
1763    6         
1764  75  10    4  1,350  520.50 
1765  64  29    19  7,540  2,907.07 
1766    9  20       
1767  61  28    6  1,900  732.55 
1768  71  45    6  1,185  456.88 
1769    7         
1770    4         
1771    1         
1772    15         
1773    4         





1775    4         































































the  New  England  fisheries  from  the  Bay  of  Biscay,  Cadiz  and  Lisbon  on  the  Iberian 





































with "merchantable" fish, was  indispensable, particularly  for "refuse"  fish, which  found ready 
market in the West India trade. When storms destroyed the salt beds or pirates captured the 




and  other  badly‐dressed  unsalable  fish  was  salted  with  the  coarse,  fiery  and  free  La 
Tortuga  salt.  The  brigantine  Nestor  and  the  schooner  Boca  Chica,  that  set  sail  from 

















































Domingue, Martinique  and Guadeloupe  offered  33% more,  paid  in  sugar,  to  the New 
England  merchants  for  their  refuse  cod  and  mackerel  (Magra  2006:  162).  Only  New 
England could supply their ballooning slave populations with refuse cod and mackerel. In 





New  England  provisioning  of  the  French  islands  became  a  contentious  mercantilist 
practice  that  laid bare  the  inter‐imperial nature of  the  itineraries of New England  fish 
cured with La Tortuga salt (Magra 2006: 160, 164).  
The figures expressing the amount of La Tortuga salt imported by the British North 







believe  (Huntley  1948:56–58).  As  demonstrated  above,  my  analysis  of  port  entries  in  Anglo‐American 














definitive  figures  for  annual  La  Tortuga  salt  output  will  probably  never  emerge,  the 








wages,  providing  them with  wheelbarrows  and  bags,  and  victualling  the  ship  for  the 
extended stay on the island.56 La Tortuga featured no permanent human settlement, thus 
no local population to be paid for raking salt as was the case on the Great Salt Pond of 















18th  centuries.  Dozens  of  advertisements  for  La  Tortuga  salt  appeared  in  18th‐century 
newspapers in port cities such as Boston, Piscataqua, Hartford, New Haven, and Newport, 
advertising “very good Saltertuda Salt” and “the best of Saltertuda Rock Salt” (Fig. 3.1.9).57 
























































63  At  least  on  one  occasion  the  H.M.S. Gosport  captained  by  Henry  Crofts was  ordered  to  not  stay  at 
Barbados for more than six days but go to La Tortuga with the merchant ships that were accompanying him 

































and Whitehall  officials  shows.  (Fig.  3.1.11).  Two  years  later,  the  legal  status  of Anglo‐












British back home.  It was  in  large part due to the efforts of English negotiator George 





















  The  Saltertuda  Fleet  is  documented  as  sailing  a minimum  26  times  under  the 
escort of a Royal Navy man of war (Table 3.1.4). Most of the time, the convoy ship was a 
6th‐ (20 to 24 guns) or 5th‐ (32 to 44 guns) rate ship, and on occasion a 4th‐rate ship of the 






































Year Ship  Ship Rate Captain  Number of Ships in Convoy
1695 Play  (Barbadian‐based private vessel) N/A Capt. Jackson  N/A
1700 N/A (prob. Barbadian‐based private vessel) N/A Capt. Barker N/A
1702 H.M.S. Gosport 5th Rate Capt. Henry Crofts N/A
1706 H.M.S. Deptford  (arrived at Barbados with fleet but was not allowed to sail to La Tortuga) 4
th Rate Capt. Stuckey N/A
1708 H.M.S. Reserve 4th Rate Capt. Teat N/A
1711 H.M.S. Chester  and Enterprize 5th Rate Capt. Matthews 36
1713 H.M.S. Reserve 4th Rate Capt. Brown N/A
1716 “Boston Man of War” N/A N/A 60
1717 H.M.S. Rose 6th Rate Capt. Cayley N/A
1720 H.M.S. Squirrel 6th Rate Capt. Smart N/A
1721 H.M.S. Seahorse 6th Rate N/A N/A
1723 H.M.S. Seahorse 6th Rate Capt. Thomas Durell “divers [sic] vessels”
1724 H.M.S. Sheerness 5th Rate Capt. James Cornwall N/A
1726 Private vessel (prob. Barbadian‐based) N/A Capt. David Burch N/A
1730 Private vessel (prob. Barbadian‐based) N/A N/A N/A
1731 H.M.S. Phoenix 6th Rate Capt. Arthur Jones 50
1733 H.M.S. Scarborough 6th Rate Capt. Thomas Durell 32–36
1734 “Barbados Man of War”  N/A N/A “Considerable fleet of Merchant Men”
1735 “2 Men of War” N/A N/A 40
1740 “Man of War of 50 Guns” 4th Rate N/A 13
1741 H.M.S. Portland  4th Rate N/A N/A
1743 “large Bristol Man” (private vessel)   N/A Capt. Gwyn 3
1743 H.M.S. Gosport 5th Rate Capt. Will iam Ellis 36
1748 H.M.S. Port‐Mahon 6th Rate N/A N/A
1749 H.M.S. Boston  5th Rate N/A N/A
1750 H.M.S. Success  6th Rate Lord Colvi l 30
1754 H.M.S. Fowey 6th Rate Capt. Codwise 35
1759 H.M.S. Rye 6th Rate N/A N/A
1766 “Armed Brig from St. Christopher” (private vessel)   N/A N/A 6–7
1766 H.M.S. Acteon  6th Rate N/A 20






Year Number of Vessels Seized/Attacked Name of Vessels Seized Description of Spanish (Iberian) Corsair and Attack Seized Vessel Homeport(s)
1686 1 vessel Loving Land Taken by 3 Basques on way to Tortuga Unknown
1696 6 vessels Unknown Probably Spanish although uncertain Unknown
1713 Several, at least 3 vessels Marlborough  (24 guns) 80 men, commander Monsr. Nell, commissioned by Governor of St. Domingo 3 from Boston
1717 1 sloop Sloop Swallow No description Boston
1718 1 ship, 1 sloop Mary & Elizabeth, Neptune Puerto Rican or from Sto Domingo? Antigua
1727 3 vessels (possibly another sloop) Adventure, Catherine, Charles Town A ship and a sloop  Portsmouth, Boston and Charlestown















1766 2 brigantines, 1 sloop Porgey, Roach, Polly 2 Guarda Costa sloops Bermuda
1769 1 sloop Dove 1 Spanish "Guarda Costa from Laguira", 20 guns, 12 and 9 pounders, 170 men Bermuda
1775 1 vessel Unknown "Spanish armed vessel" caught them on way from Blanco [La Blanquil la] to Tortuga Unknown











provinces,  the  task  of  policing  maritime  traffic  in  the  Venezuelan  Caribbean,  and 


















do  no  better  than  obtain  passage  to  Curaçao  and  from  there  to  Philadelphia.69  This 










for  the  restitution  of  the  said  vessels.70  Nearly  six  years  later,  and  a  year  before  the 
beginning of  the War of  Jenkin’s Ear,  tensions  rose so high  that Whig parliamentarian 

































long  legal battle ensued  to  free  the  seafarers who had been unjustly  jailed under  the 



















































men  of  war  meant  to  protect  them  at  La  Tortuga.  In  1726,  Capt.  James  Cornwall, 
commander of the H.M.S. Sheerness, was involved in a scandal by taking salt from his own 
fleet while at the island:  
…he  was  so  far  from  encouraging  the  merchant  ships  under  his  convoy,  that  he 
sequestered and engross'd a great quantity of salt to his own use, to the great damage 







H.M.S Port Mahon was  to  be  tried  by  Court Martial  for  “taking  on  board  his  Ship  at 
Saltertuda, a large Quantity of Salt, and other Offences.”77 A different scenario played out 
in  1768  when  Capt.  Robert  Gregory,  commanding  H.M.S.  Scarborough,  arrived  at  La 




Chronicle stated:  “they  [Gregory’s  fleet]  found  the  salt ponds nearly destroyed by  the 










present.  They  also  included  four  from  Rhode  Island  (one  other  escaped),  two  from 
Piscataqua, and one each from Hartford, Connecticut, New York, South Carolina, Carolina, 
Halifax and Louisburg (Extract from a Letter 1768: 93). Once Gregory left, the outraged 


















1768  in  the British  Parliament.  Captain Gregory  as  a British Naval Officer may have angered  the North 
American and Bermudian colonists gathering salt at La Tortuga not only by his confiscation but also by dint 












in  New  England  newspapers  appeared  from  that  day  onward.  In  general,  the  silence 
surrounding salt‐laden ships with salt from La Tortuga to New England ports after 1776 is 
probably  due  to  disruption  in  communication  and  printing  combined  with  scant  and 
haphazard port record keeping as a consequence of the Revolutionary War. The lack of 
documentation,  however,  by  no  means  indicates  that  Anglo‐American  ships  stopped 
sailing  to  La  Tortuga  during  the  Revolutionary War.  The  late  1778  salt  advertisement 
mentioned  above  suggests  that  Saltertuda  Salt  was  still  being  sold  which  is  further 
evidenced by the U.S.‐Spain negotiations to come.  
The  fledgling  and  embattled  United  States  of  America  was  constantly  and 
desperately  in need of  an enormous amount of  salt  to preserve  the meat vital  to  the 






























81,  162–172).  The  Revolutionary  War  with  its  chronic  salt  scarcity  also  impelled  the 
eventual  creation  of  new  industrial  salt  works  based  at  salt  springs  in  New  York  and 
















not  benefit  from  it,  and  so  as  to  cut  the  contraband  that,  under  its  shadow,  they 
undertake  with  our  possessions]  (Aizpurua  1993:  166,  171).  It  is  unclear  who  the 
Englishmen that Icuza expelled were, as we know that primarily Anglo‐Americans (and by 
that  time, US Americans) were engaged  in salt  raking on La Tortuga. No documentary 
mention of this incident has been found so far in New England newspapers. Again, the 
explanation may be disruption caused by the Revolutionary War. Nonetheless I suggest 
that  perhaps  Icuza  was  not  aware  the  “Englishmen”  on  La  Tortuga  were  in  fact  US 
Americans  with  whom  Spain  had  established  favorable  and  friendly  relations. 
Alternatively,  they  could  have  also  been  royalist  British  colonists  from  Barbados  or 
another  British  colony  in  the West  Indies.  Icuza  and  his  300  men  also  proceeded  to 
demolish  the  saltpan  (although  in  Spanish  the  verb  “demolió”  is  rather  ambiguous; 











in  fact  rendered  so  useless  after  this  event  that  German  naturalist  Alexander  von 
Humboldt (1872: 181) remarked in 1800 that “those [saltpans] which formerly existed on 
the small island of Tortuga… were destroyed by order of the Spanish government. A canal 
was  made  by  which  the  sea  has  free  access  to  the  salt‐marshes.”  Following  Icuza’s 
“demolition”,  the La Tortuga saltpan was never  to be raked again by  foreigners  (or by 
local  Venezuelans),  producing  a  reliable  terminus  ante  quem  of  1781  for  the 
archaeological deposits excavated there.85 
???????????






Monagas  wrote  to  his  brother,  the  President  of  the  Republic  José  Tadeo Monagas,  asking  if  he  could 









hostilities broke out with  the Dutch Revolt of  the  late 16th  century, access  to  the Low 
Countries’ traditional Iberian salt supply was cut off obliging the Dutch to search for salt 






on  the  saltpan.  The  Dutch  were  bound  up  in  an  inevitable  entanglement  conjoining 
enabling dependence and violent dependency on  the  salt  that  fueled  their mercantile 




The  Anglo‐American  itineraries  of  La  Tortuga  salt  in  the  later  17th  century  on 
through the 18th century fashioned a dynamic and clearly defined regional Caribbean and 




























mercantile  capitalist  system  of  the  British  Empire.  All  at  once,  the  Anglo‐Americans 






















Whether  carried  in  the  ample  holds  of  Dutch  fluits  or  those  of  small  Anglo‐
American  sloops,  schooners and brigantines,  La Tortuga  salt  itinerated  far beyond  the 

















CHAPTER 3│ PART II 
ITINERARIES OF SEA SALT:  










such as during  calm  seas or  after  an exceptionally  strong  storm  (Antczak and Antczak 
2006: 67).  




perejillo  [saltwort]  (Batis  maritima),  verdolaga  [shoreline  purslane]  (Sesuvium 





























and  permanent  source  of  fresh water,  aside  from  a  few  sources  of  brackish  water,86 
makes  it  necessary  for  humans  to  provision  potable  water  by  means  of  collecting 





1914: 313;  Spence 1878: 202;). More dependable  sources of water  could be  found when digging holes 








and  fresh  provisions  was  overcome  thanks  to  the  introduction  of  motorized  vessels. 
During colonial times, the archipelago was occasionally visited by privateers including the 
pirate‐naturalist William Dampier who in 1682 careened one of his ships on a sandy cay 
and  collected  brackish  drinking  water  from  Gran  Roque  (Dampier  1699:  52–55).  It  is 
possible that he careened his ship on the aptly named Cayo Pirata [Pirate’s Cay] which 



























provide  the  soldiers  and  slaves  on  Bonaire  with  fresh  meat.88  Los  Roques  probably 
provided turtle and fish to the Dutch, newly established on the ABC islands, on numerous 
other undocumented occasions during the rest of the 17th century. In the 18th and 19th 
centuries,  fishermen  from Bonaire,  Curaçao  and  even  as  far  north  as  Saba  continued 
Dutch  turtling  and  fishing  incursions  into  this  Spanish  archipelago  (Bosch  1836:  305; 
















































































from  the  1640s  through  to  the  end  of  the  19th  century.  In  fact,  the  Archipelagos’ 
subsequent toponymical mélange, unique in the Caribbean, is a result of the mixed Dutch 
Antillean (Papiamentu) and Venezuelan (Spanish) heritage of the Roqueños [inhabitants 




1753  Dutch  from  the  “Compañía  de  Curazao”  [Curaçao  Company]  had  equipped  two 
sloops with 12 cannons and 80 men to defend the islands of Aves, Aruba, Bonaire and Los 
Roques  from  the Spanish corsairs of  the Compañía Guipuzcoana de Caracas  (Aizpurua 
1993:  265).  The  company  was  established  in  1728  to  police  maritime  traffic  in  the 












La  Guaira  (Barandiarán  1973).  As  a  result,  exerting  control  over  the  archipelago  was 
hampered by distance.95 Towards the end of the 19th century a small number of Dutch 
Antilleans, especially Bonaireans, who had been regularly visiting the archipelago began 





created  a  shift  from direct  resource  exploitation  to  the population  capitalizing  on  Los 




















the  Los  Roques  Archipelago  with  the  nearby  islands  of  Bonaire  and  Curaçao,  the 
Venezuelan mainland, and northern Caribbean islands such as Saba have been described, 
let us focus on the saltpan of Cayo Sal.  




































settled  in  the  archipelago.  Cayo  Sal’s  saltpan  was  then  flooded,  made  unusable  and 
abandoned in 1880 because it competed with the saltpans at Cumaná. Let us now turn to 







archaeological  research  and  the  bringing  together  of  multifarious  written  sources  in 
various  languages.  The paucity,  however, of  significant documentary evidence  for  this 
period makes  the  task of  tracing  the  itineraries and subsequent entanglements of  salt 








As  previously  mentioned,  the  saltpans  of  the  Venezuelan  islands  were 
undervalued and, consequently, underutilized by the administration and inhabitants of 
the Spanish provinces of Venezuela throughout their colonial existence. The numerous 
saltpans  on  the  mainland  coasts  of  the  Province  of  Maracaibo  and  Cumaná—from 






hace  ninguna  falta  la  pérdida  de  Araya...  se  puede  decir  que  toda  la  costa  es  una 





Torre Felipe Fondeviela y Ondeano,  the  towns of  La Guaira, Caracas and  the adjacent 















were  no  truly  serviceable  salt  lagoons  in  the  Las  Aves  Archipelago,  La  Orchila  or  La 
Blanquilla.  La  Tortuga’s  saltpan was  exploited  legally  by  the Anglo‐Americans  up  until 
1781.  
With the establishment of the Capitanía General de Venezuela [Captaincy General 
of  Venezuela]  in  1777,  the  Spanish Crown  sought  to  increase  income  to  its  dwindling 
treasury and capitalize on salt exploitation in the Venezuelan provinces through taxation. 
On June 24, 1777, Charles III of Spain issued a Real Cédula instituting a salt tax. The tax 













































the  Los  Roques  and  Las  Aves  Archipelagos)  within  their  sphere  of  influence—their 
“commons”—and  engaged  there  in  salt  raking,  turtle  fishing  and  wrecking  (salvaging 
goods  from  shipwrecks)  (Jarvis  1998:  445).  As  we  have  already  seen  from  their 
involvement with  La  Tortuga,  Bermudians were  not mariners  inclined  to  defer  to  the 
armed Saltertuda Fleet but preferred to freely rove where and when they pleased. As a 
result, it is not surprising that while in the Venezuelan Caribbean they loaded salt at La 



















Roques during the 18th century for turtling.99 Although it cannot be ruled out,  it  is  less 











the  best  quality  by  Europeans,  Anglo‐Americans  and  Mexicans  alike,  its  principal 






















islands  were  remote  enough  to  offer  a  certain  degree  of  concealment  yet  lay within 







y caldos, así como para  los  frutos que se extraen de  la  tierra  firme…”  [The  island of Bonaire serves  the 





of  Los  Roques  are  closest  north‐south  to  this  city  (La  Guaira),  and  as  such  are  very  propitious  to  the 
foreigners for their furtive commerce] (AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo XII, Folios 32–38; Boletín del 
Archivo General de la Nación [Caracas] 1944: 93). 
102 On  the 14th of May of 1791  the guardacosta  ship Nuestra Señora de  los Dolores  (alias  “La Concha”) 
followed a suspicious sloop into the Los Roques Archipelago. Part of the corsairs disembarked and found 
various contraband goods buried  in  the sand. Relación de  Juan Antonio Careaga, 14 de enero de 1793, 











smuggling  cacao. Dutch,  English  and  French  ships  also  illegally  transported mules  and 
                                                            
103 From 1728 to 1781, the Real Compañía Guipuzcoana de Caracas held a monopoly granted by the Spanish 
Crown on all  trade with  the Venezuelan provinces. As part of  the contract,  the Compañía Guipuzcoana 
agreed  to  stymie  the  informal  commerce  (contraband)  that  Venezuelan  cacao  planters  had  been 
undertaking with  predominantly  Sephardic  Curaçaoan  seafarers  since  the  17th  century.  To  do  this,  the 
company employed privateer ships to patrol Venezuelan waters seizing any vessel engaged in illicit activities 
(Vivas Pineda 1998). In the wake of the Bourbon Reforms, and less stringent commercial regulations, the 
Compañía  Guipuzcoana’s  contract  was  annulled  in  1781  (Lucena  Salmoral  2006).  This,  along  with  the 
unification of  the Provinces of Caracas, Cumaná, Maracaibo, Margarita, Trinidad and Guyana under  the 
administrative figure of the Captaincy General of Venezuela in 1777 meant that the corsairs were gradually 



















the  aforementioned  eleven Curaçaoan Creole  seafarers  camp on  Los  Roques  in  1775; 
according to a 1769 report by Spanish corsair Vicente Antonio de Icuza, some English and 
French  turtle  fishermen  apparently  set  up  shelters  and  corrales  (likely  corrals  for 
livestock) on Los Roques and traded with the fishermen from the mainland, selling them 
clothes and aguardiente (alcohol) in exchange for silver coins (Amézaga 1966: 49).105 As 



























sheltered  internal  lagoon  dotted  with  islands  of  sand  and  mangrove  was  a  space 
frequented by these Caribbean seafarers, it is plausible to suggest that the saltpan of Cayo 
Sal—the  only  place  in  the  archipelago  to  have  visible  archaeological  evidence  of 
temporary  human  occupation  in  the  18th  century—would  have  been  a  trans‐imperial 
place  of  rendezvous  for  traders.  Here  seafarers  could  rake  salt,  catch  turtle  and  fish, 
gather grass for their smuggled mules. The island and the archipelago were also trans‐
imperial  places  of  contact where  Information  could  be  exchanged,  future  commercial 
networks established and commercial plans and schemes developed. As we shall see in 
Chapters 4 and 6, the archaeological evidence from the 18th‐century site of Uespen de la 
Salina  (CS/A)  on  Cayo  Sal  has  much  to  offer  in  terms  of  materially  grounding  and 
complicating  the  diverse  assortment  of  seafarers  that  are  known  from  documentary 
evidence to have stopped by this Venezuelan archipelago during that century.  
                                                            










What  are  the most  important  islands  of  this  coast? Answer:  the  island of  La  Tortuga, 
because of its salt, the island of La Orchila, because of the moss of the same name, and 
Los Roques, because of its rich saltpans] (Codazzi 1960: 80). This assertion regarding Los 
Roques and La Tortuga as  two of  the  three most  important  islands of  the Venezuelan 
Caribbean because of  their  salt was made  in  the  1830s by Agustín  Codazzi,  an  Italian 
military man turned geographer and cartographer of Venezuela. Some 30 years earlier, 
Humboldt  (1872:  181)  similarly  appraised  the  Los  Roques  saltpans:  “The  province  of 
Caracas possesses fine salt‐works at Los Roques.” Curiously, both these conclusions about 




Los Roques. Their  view contrasted  strongly with  the  reality around  them. Both during 
colonial  times and the Republican era (beginning with Venezuelan  independence from 
Spain  on  July  5th,  1811),  Venezuelans  assumed  one  of  two  postures  regarding  the 
economic  and  strategic  potential  of  Cayo  Sal’s  saltpan:  lack  of  interest  or  ineffectual 
action.  In  the  latter case,  they hamstrung themselves  through taxes and duties widely 
differing  from  other  coastal  pans,  especially  those  in Oriente,  that  is,  the  east  of  the 










of  saltworkers  is  not  easily  defined.  As  will  be  discussed  in  later  chapters,  the 
archaeological  evidence  indicates  that  the  first  site was primarily occupied  in  the 18th 
century with CS/B starting operations in the 1810s. The documentary evidence at hand 
does not point to a clear distinction between the 18th‐century colonial site and the 19th‐
century  Republican‐era  site.  Responding  to  a  Venezuelan  inquiry  about  documents 
related to the Venezuelan Isla de Aves107 that was being contested by the Netherlands, 







[ …at west end of  the  long cay  that  is  at  the western end of  Los Roques,  the Spanish 
Government had an Hacienda (property/business). Because saltpans are abundant there, 
they  had  a  small  house  that  served  as  an  accommodation  for  the  guard  that  was 
established there to watch over the saltpans and to impede loading salt by any foreign 
vessel  that did not have  the necessary permit  issued by  the Governor of  La Guaira by 
payment of a tariff for that right] (Barandiarán 1989: 149).  
                                                            




















Although documentary  and archaeological  evidence does not offer many  clues 
about when construction of the coral‐stone dikes on the saltpan and when salt production 
at the CS/B site began—and whether  it was initially a Venezuelan venture or a foreign 


























more  evident  by  a  letter  of  June  25 of  that  same  year written  to  de  León by  José de 
Alustiza. The latter mentions that the salt tax of 1777 (stipulating that 8 reales had to be 
paid  for  every  8  arrobas  of  salt)  was  met  with  great  opposition  by  the  indigenous 


















levelling of salt  taxes, arguing  that,  “para que  fomentándose nuestras salinas estemos 
libres  de  tener  que mendigar  de  otras  partes  una  especie  tan  necesaria”  [so  that  by 
developing our saltpans we would be free from begging elsewhere for such a necessary 
good] (de Rojas 1884: 370). Clearly, the freshly independent First Republic of Venezuela 
would  have  a  greater  degree  of  autonomy  if  it  could  guarantee  a  salt  supply  from 










salt  cultivation  enterprise  with  saltpan  infrastructure  existed  on  the  island.111  The 















of  supplies  in  their  battles  for  independence  (Blanco  1876:  881;  de  Rojas  1884:  380; 
O’Leary 1881: 218).  






east)  along  which  merchant  vessels  made  way  for  La  Guaira  from  the  northern 
Caribbean114 and North America (Fig. 3.2.5). This traffic resulted in numerous wrecks on 
the archipelago’s reefs in the 19th century. For some, these proved opportune for loading 





Los  Roques  with  salt  (Iris  de  Venezuela, Mar.  18,  1822);  and  on  Jun.  30,  1822,  the  national  schooner 














Mr.  González,  apparently  a  Venezuelan,  was  either  the  owner  or  a  governmental 










apparently  still  exploiting  the  saltpan  in  1842  as  can  be  inferred  from  the  following 





115 Minuta  de  un  informe  pasado  al  Prefecto  Departamental,  referente  al  remate  de  las  salinas  de Los 


















captain,  explorer  and  trader  (Morrell  1832).  During  this  voyage  the Morrell  brothers 
apparently were the first US Americans to sight the Antarctic continent ahead of its official 
discovery (Burrows 1975: 1179; Fairhead 2015: 31). In late 1823, Jeremiah became master 

















































By  1834  there were  already more  than  120  “free  coloreds”  from  Bonaire  and 
Curaçao working  for Morrell  on  Cayo  Sal  improving  the  saltpan,  raking  salt  and  even 
constructing a “cistern” (Bosch 1836: 307). Considering the large number of workers and 
the extent of infrastructural investment, Morrell’s enterprise seems to have featured the 
most  intensive  exploitation  of  the  Cayo  Sal  saltpan  ever,  and  to  have  been  the  one 
contributing most significantly to its built environment. Alongside the scale of operation 
and completive pricing of their rival producer to the east, another factor that may have 
disturbed Van Rader and Elsevier  is  that Morrell hired  those 120 “free coloreds”  from 
Bonaire and Curaçao. Even if this did not significantly affect the labor force on the Bonaire 
and  Curaçao  pans—where  slaves  predominantly  raked  salt—the  fact  that  120  Dutch 
Antillean freedmen (barely scraping by and living in abject poverty) were contributing to 
the  Dutch  zone’s  economic  salt  slump  must  have  vexed  and  embittered  both  Dutch 
administrators and Curaçaoan zoutplanters. As M. D. Teenstra (1837: 220) bitingly noted, 




though  salt  production  continued  to  cover  some  of  the  deficits  of  the  Curaçaoan 







islands  and  decided  to  lay  a  claim  before  the  Venezuelan  government  regarding  the 
arbitrary  treatment  that  the  Dutch  Antilleans were  suffering  because  of  Jeremías  (or 
Jeremiah) Morell.122 Van Raders went to Bonaire to see if salt production costs could be 
lowered and sent his secretary, Rammelman Elsevier Jr., to Caracas partly in search of a 
solution  to  the  issue  of  low  salt  prices  on  Cayo  Sal  (Goslinga  1990:  122).  Van  Raders 
decided to choke the Los Roques competition by building more saltpans thereby greatly 
increasing  salt  production  on  Bonaire,  thus  offering  more  employment  to  Bonairean 
freedmen and eventually  lowering  salt  prices dramatically  for buyers  (Renkema 2009: 
302,  1981:  59).  This move  had  immediate  results.  Eight  freedmen  returned  from  Los 

























Los Roques circumventing  their  legal obligation  to  stop at  La Guaira  for a permit.  It  is 
apparent that even during the Republican era, Los Roques, along with the other islands in 
the  Venezuelan  Caribbean,  continued  to  figure  as  a  theater  for  foreign  contraband 
activities  along  the  coast.  This  activity  sapped  the  fledgling  nation  of  important  port 
taxes.125 Morrell’s salt enterprise on Cayo Sal likely had concluded by the mid‐1840s.  
Venezuelan involvement with the Cayo Sal saltpan is, to reiterate, quite difficult 











125  A  report  from  1843  to  the  Venezuelan  Secretary  of  State  expressed  the  worry  about  contraband 
undertaken among the Venezuelan islands, to wit: “Todos estos mares son muy favorecidos de apoyo para 


























departing  to  load  salt  at  such  saltpans  as  those  in  Los  Roques  where  there  were  no 
governmental  administrators  had  to  take  on  board  one  or  two  celadores  from  the 
customs house at their home port. These officials were to witness the loading of the salt, 
take note of each load, and upon the ship’s return to its home port, provide a certificate 















odd  is  the  fact  that  this  seems not  to have been known by Venezuelan politician and 
legislator  Francisco  Aranda—a  firm  believer  in  facilitating  export  and  dropping 
cumbersome commercial laws—who naively announced, regarding Los Roques, that “de 
esta salina no se ha sacado ninguna sal para el extrangero” [no salt has been taken abroad 






insignificant  saltpans  (apparently,  much  like  those  on  Los  Roques)  rented  out  to 
individuals  by  the  government  were  damagingly  competitive  and  economically 















pans  leased  out  to  private  operators  were  not  so  “insignificant”  after  all.  In  1840, 
President  José  Antonio  Páez  issued  a  decree  regulating  saltpans.  Its  seventh  article 






























































[Human misery! To see yourself  relegated to these narrow and  innumerable  islands…! 
Surrounded by constant work, deprived of the pleasures of family and society to die in 
appalling misery…!].137 It is quite probable that the Venezuelan journalist was articulating 



























father  Cornelis)  to  construct  a  masonry  lighthouse  on  Gran  Roque  within  five  years 
(Ministerio de Fomento 1866). L. C. Boyé was also given the right to rake salt, burn lime 
and  exploit  all  of  the  natural  “products”  of  the  archipelago without  having  to  sail  to 
                                                            
139  In  1866,  the  Governor  of  Bonaire  expressed  his  deep  concern  over  the  ceding  by  the  Venezuelan 
Government of resource exploitation (fishing and lime burning) on Los Roques to a single individual. As the 



























































Following  the  rescinding  of  Boyé’s  lighthouse  contract,  in  1875  the  Venezuelan 
government  declared  salt  extracted  from  Los Roques  as  national  property  (Venezuela 
1875: 175–176). In a response to an inquiry by the governor of Territorio Colón asking 
about  how  to  proceed  with  salt  loading  at  Los  Roques—given  that  there  was  no 
administrator at the saltpan—the head of the national Dirección de Salinas [Directorate 
of Saltpans] gave instructions noting that, since the quantity of salt exploited from Los 
Roques  was  small,  it  could  be  weighed  on  board  the  vessels  themselves  and  such 
instruments would not be needed by the saltpan (Venezuela 1875: 180). Salt output was 
probably  not  small  at  all,  however,  since  in  1879  the  Cayo  Sal  pan,  now  opened  to 
nationals, had attracted enough of the vessels originally seeking salt at Cumaná (Araya 











Administration] of  that  city.  Cumaná was  also  feeling  the  competitive pressure of  the 
large and productive saltpans on the island of Coche (Venezuela 1880: 199).  
This uneasy  competition with  the  long‐standing center of  salt exploitation  that 
was Cumaná probably factored heavily into the government’s 1880 decision to destroy 
the dikes and render the saltpan on Cayo Sal useless, as well as prohibit the exploitation 




1896,  the  Inspector  de  las  Salinas  de  Oriente  [Inspector  of  the  Saltpans  of  Oriente 
(Cumaná)] had to “con frecuencia… visitar las Salinas del Territorio Colón para proceder 
a  destruir  las  Salinetas  cuyo  estado  de  cristalización  así  lo  exija”  [frequently  visit  the 
saltpans  of  the  Territorio  Colón  to  proceed  and  destroy  those  whose  state  of 
crystallization  required  it]  (Venezuela  1897:  79–80).  Clearly  Cumaná did  not want  Los 
Roques competing with their salt business. Venezuela’s solution to its embarrassment of 
































turning  turtles,  fishing,  and  raking  salt.  Unlike  the  salt  raking‐activities  of  the  Anglo‐
Americans on La Tortuga which were explicitly legalized by treaty at the beginning of the 















In  fact,  the  primary  fault  first  of  the  colonial  and  then  of  the  Venezuelan 
Republican authorities was that they did not people the archipelago in the 19th century 
with  Venezuelans.  Nor  did  they  establish  a  permanent  administrative  seat  or  naval 
presence  there  for more  than  three centuries.  It  is a known  fact  that “to govern  is  to 
populate”. Exercising effective control over a geopolitical  frontier comes hand‐in‐hand 
with  settling  it.  The  uninhabited  and  resource‐rich  maritime  geopolitical  frontier 
consisting of the Venezuelan islands proved only a danger to the territorial integrity of 
the  Spanish  provinces  and  later  the  independent  nation  (Briceño Monzillo  1995:  114; 
Briceño Monzón 2004: 227). This negligent lack of maritime conscience and nearly null 
possession  of  the  Venezuelan  Caribbean  and  insular  region  also  account  for  why 
Venezuela lost the westernmost Guajira Peninsula and its territorial sea to Colombia in a 












and  18th‐century  British  colonies  of  North  America.  The  Spanish  provinces  primarily 







received  under‐the‐table  privileges.  A  general  legal  laxity  prevailed  as  the  Dutch 
Antilleans themselves explained: “There are no difficult government officials, no export 










had no  real  idea what  they had been  losing. Finally, unregulated  foreign extraction of 
resources in Los Roques was in large part halted by the 1871 creation of the Territorio 
Colón. Dutch Antilleans could no longer do just as they pleased in the archipelago but at 
last  had  to  obtain  a  fishing  permit  at  La  Guaira  for  six  Guilders  valid  for  six months. 
Moreover, salt exploitation was prohibited entirely (Anonymous 1907: 127). Nevertheless 
as  we  have  discussed,  in  just  this  transition  period  Bonairean  L.  C.  Boyé  became  a 
prominent  inhabitant  of  the  archipelago  enjoying  considerable  favors  from  the 
Venezuelan authorities and managing to strike various deals for the exploitation of salt, 
lime and phosphates in the 1860s and 1870s. The Dutch Antillean presence in Los Roques 


















fishermen,  who  seasonally  camped  on  the  island,  also  presumably  raked  the  salt  to 
preserve their catches and engaged with the locals from the mainland in licit and illicit 























CRUSTY SALTS:  





























Finamore  2004;  Horden  and  Purcell  2006;  Klein  and  Mackenthun  2004;  Miller  2013; 
Polónia et al. 2017; Wigen 2006, 2011). These historians are retelling the history of the 
world from the perspective of the sea. The “aquatic turn” is also evident in human and 








As  for  archaeology,  the  sea  has  seen  interest  primarily  in  the  broad  field  of 
maritime archaeology. One of the stalwart emphases of maritime archaeology from its 
beginning has been the study of ships, their construction and their uses (specifically  in 
nautical archaeology) primarily  through  the excavation of  shipwrecks by means of  the 
methods of underwater archaeology. While some maritime archaeologists have taken up 
the task of re‐theorizing the role of the sea in archaeology (see, for instance, Clark et al. 














and  commodities,  the  African  diaspora,  and  other  topics  that  are,  in  many  cases, 
inseparable from the sea. The sea has been principally treated indirectly as the theater 
for war, trade and imperial expansion. It has rarely been closely examined as an inhabited 






role  in  historical  archaeology  especially  if  we  are  interested  in  diversifying  our 
understanding of such processes as capitalism, globalization and modernity on multiple 
spatial and temporal scales. Moreover, historical archaeology, with its unique blend of 












for  that  matter,  whether  lake,  river  or  floodplain)  are  different  from  those  of  land. 
Although I agree with Ingold (1993) that the temporality of a landscape is vibrant, fluid 









At  sea,  a  storm  can  brew  in  a  matter  of  minutes  creating  enormous  swells  in  turn 
                                                            
146 I am aware that some of the previously mentioned maritime and historical archaeological studies refer 
















constantly  shifting  tides  in  a  matter  of  minutes  or  hours.  It  makes  of  the  land  a 
mannequin, clothing and denuding it around the clock. Sea level rise since the onset of 
the  Holocene  has  markedly  changed  worldwide  paleoshorelines  and  coastal  biotic 
communities. Some of these enormous advances in the reach of the sea have been so 
brisk  they  have  been  perceptible  over  the  course  of  only  a  couple  of  generations 













upon places  (Tuan 1977). Mobility on  the  sea  far  exceeded  that  on  land. Ocean ways 
became hyper‐connected highways moving people and  things  in bulk  in all directions, 








































(de  Vries  1985:  668).  In  economic  and  socio‐political  terms,  the  Dutch  West  India 
Company (WIC), created in 1621, proved less successful in its Atlantic endeavors than the 







Among  the  19  directors  that  governed  the WIC  (the Heren  XIX),  the maritime 
province of West Friesland in northern Holland was represented by the regional chambers 
of  the  towns of Hoorn  and  Enkhuizen  (Boxer  1963:  82).  The  envoys  from  these ports 
fought  to  extend  their  control  beyond  the  pre‐1621 monopoly  their  towns  and  local 
merchants had garnered in the salt trade at Araya (Vries and Woude 1997: 399). After 
1621 Hoorn, Enkhuizen, Medemblik and Monnickendam continued sending salt carriers 






The West  Frisian  towns,  therefore, not only  led  the  La Tortuga  salt  enterprise. 
Their merchants and agents almost certainly arranged the overall funding and logistical 
organization of the zoutvaerder fleets including crew recruitment, equipment acquisition, 


















from  two  already‐cited  documentary  data  sources:  the  Dutch  song  relating  the  1638 
events on La Tortuga written by an eyewitness (Rhijnenburgh 1661) and the previously 
mentioned report of the shipwrecked Spanish seaman Seledón de Suasola (1934 [1630]: 
125–129) who  interacted with Dutch zoutvaerders  at Punta Salinas between  June and 










































keeping  with  documentary  data  attesting  to  frictions  on  board  Dutch  East‐Indiamen 
(Boxer 1963: 101), caused by the traditional rivalry between soldiers and seafarers, I am 
inclined  to  the  view  that  the  epithets  found  in  the  Rhijnenburgh  song  are  another 
confirmation of the local West Frisian character of the seafarers in the salt fleets.  
Furthermore, Seledón de Suasola’s  (1934  [1630]: 125–129) account reveals  the 





















The  Anglo‐American  and  Bermudian  merchant  ships  at  La  Tortuga  loading  salt  were 




150‐plus‐ton,  three‐masted  ocean‐going  vessels  that  frequently  crossed  the  Atlantic, 

















































physical  discipline. Other maritime  scholars  such  as  Peter  Earle  (1998), Michael  Jarvis 
(2010b), and Daniel Vickers (2007) place less emphasis on violence and conflict although 
they  recognize  that  chastisement  and  corporal  punishment  at  sea were  legal  and  the 
norm, as long as they were communally accepted. They suggest that tyranny on board 
was not a universal phenomenon and that the authority of a captain over his crew was 
primarily  circumscribed  by  scale—the  smaller  the  ship  and  crew,  the  stronger  the 
communal  and  quasi‐familial  affiliations  amongst  the  crew,  and  therefore  the  less 
physical  violence a  captain  could mete out  (Earle 1998: 163;  Jarvis 2010b: 81; Vickers 
2007: 225). Captains on these small ships would have had to exercise their authority in 
alternative ways not necessarily violent. One such way might have been the paternalistic 
distribution of  alcohol,  especially  to  their  crews  laboring on  the  saltpan of  La  Tortuga 
(Antczak 2015 [this topic will be discussed in Chapter 6, Part I]).  
  My analysis  of  the eighteenth‐century NOSL as well  dozens of Anglo‐American 
newspapers and other documents has revealed the names of hundreds of ship captains 
arriving at La Tortuga from 1688 to 1775. Although this breadth of data necessitates more 
detailed  future  study,  I  offer  here  a  few  faces  of  captains who  probably  sailed  to  La 







































La Tortuga might not have significantly  influenced his  future career,  the most notable 
example is that of William Whipple—the future signer of the Declaration of Independence 






such  as  “setting,  reefing,  trimming  and  taking  in  sails,  steering  the  vessel,  as  well  as 













the  imagination  to  suggest  that a  rigid hierarchy developed on board small  ships with 
captains functioning exclusively as commanders and managers, aloof from any physical 
work (Jarvis 2010b: 86; Vickers 2007: 90–91).  




caused by  the  social  relations of wage  labor.  This  class  conflict,  however,  is  only  fully 
applicable  to much  larger  ships, where  social  distinction,  rank  and hierarchy  could be 




between officers  and  seamen  existing  on  large merchant  and  navy  ships.  These were 
unlike small merchant ships “where the highly personal level of constant interaction and 











the  captain,  the  mate  and  the  crew  did  exist.  Evidence  for  the  social  and  economic 
distancing of the captain from the mate and the regular seaman can be found in the 1766 








gold  ring,  gold  seals,  a  pair  of  pocket  pistols  and  a  small  sidearm,  plus  a  number  of 
religious  and  sundry  other  goods.  His  apparel  was  also  fancy  including  a  green  silk 
waistcoat, seven fine Holland shirts, silk stockings, a “fine” beaver hat, and two gowns 
among  others  articles.  In  addition,  he  possessed  items  for  his  personal  consumption 
including a keg of brandy, green tea, coffee and a keg of butter. On the other hand, chief 







have been an essential navigational  instrument.  Finally, mariner Gibbs had  little more 
than  the  clothes  on  his  back—and  these  were  not  made  of  expensive materials.  His 
fanciest items were a pair of silver shoe buckles, a silver stock buckle, a coat and a few 
navigational instruments. The difference in quality and quantity of personal possessions 
is  also  evidenced  in  the  total  cost  of  items  belonging  to  each  of  these  seafarers.  The 
captain’s  belongings  amounted  to more  than  double  the  cost  of  the mate’s,  and  the 
mariner’s were only a little more than half the cost of the mate’s (Table 4.1). Even though 
a general collectivism might have existed aboard these small ships, material distinctions 



















Capt. Benjamin Stiles Cost* Chief Mate, Daniel Keele Cost Mariner, William Gibbs Cost
1 gold watch £18 18s 2 fine Holland shirts  £4 2 Holland shirts £2
1 gold ring £3 4 chex shirts £1 12s 4 chex shirts £2
2 gold seals £2 8s 1 coat, waistcoat & pair of breeches £6 10s 5 waistcoats  £3 5s
7 fine Holland ruffled shirts £10 18s 3 pairs of breeches & 3 waistcoats £6 10s 1 coat £3 10s
3 chex shirts £1 16s 4 pairs of trousers £1 10s 4 pairs of trousers £1
1 green silk waistcoat £5 7s 6 pairs of stockings £1 18s 4 pairs of breeches  £2 15s
1 si lk & cotton waistcoat £1 10s 1 pair of garters  2s 1 pair of knee buckles 15s
2 cloth waistcoats  £1 5s 1 pair of knee buckles  12s 3 pairs of stockings 15s
1 coat £3 10s 2 pairs of shoes 15s 2 pairs of shoes 15s
1 green beige gown £2 1 pair of si lver shoe buckles £2 1 pair of si lver shoe buckles £2
1 calico gown  £2 10s 4 neckcloths & 4 stocks £1 19s 3 necks cloths 4s
3 pairs of trousers  £1 7s 1 stone stock buckle £1 1 silver stock buckle 12s
3 pairs of breeches  £1 1 silk handkerchief  7s 6d 1 chest £1
1 pair of stone knee buckles £1 5s 3 periwigs £3 10s 1 case  10s
1 stone stock buckle £1 10s 1 beaver hat  £2 1 bed & bedding 15s
1 breast buckle  £1 2 cotton caps  7s 6d 1 pair of sheets 18s
1 dozen stone buttons 18s 1 chest & case  £1 10s 1 rug 15s
12 pair of si lk & cotton stockings £2 15s 1 bed & bedding £2 Davis quadrant, Calendar and mariner’s compass £3
1 fine beaver hat £2 5s 1 Hadley’s Quadrant £5










































cast  copper‐alloy buttons  (suggesting a pre‐1750 date) have glass pastes  inserted  into 
them with the larger circular one possibly part of a gown or coat, and the smaller oval one 








and probably were exhibited on  coats or  gowns  (11–18). All  these buttons have  cone 
































Punta  Salinas  (Fig.  4.3;  Table  4.2).153 Most  of  these  buckles  were  recovered  in metal 
detector  transects  and were  not  associated with  any  particular  depositional  contexts, 
objects or features. Instead, they were strewn haphazardly throughout the site. A fancy 
gilded annular stock buckle might have belonged to a captain, although Capt. Stiles’ and 
mate  Keele’s  inventories mention  a  simpler  stone  stock  buckle  each. Mariner Gibbs’s 
inventory, on the other hand, mentions a silver stock buckle (Fig. 4.3, 1) (Table 4.1). Gibbs 
had  a  more  expensive  stock  buckle  than  his  superiors,  which  once  again  proves  the 
dangers of assigning status on the basis of such small portable items. Three further 
                                                            
153 Six  fragments of buckles were not  included  in  the  table or  the  figure as  they consisted of one small 













Image No. Inv. No. TR/S Width Length
Distal 
thickness  Observation Identification and References
1 1636 2.8 3.6 0.22 Annular stock buckle. Second half of 18
th century. Gilded copper‐alloy. 
Incised lines. (Whitehead 1996: 113, no. 725; White 2005: 45–47). 
2 1638 3.3 4.2 0.21 Sub‐rectangular knee, hat or stock buckle. Copper‐alloy. Plain. (Whitehead 1996: 113). 




4 1668 2.3 2.3 0.5 Heavily rusted Dress or sword buckle. 18th century. Iron. 
5 1656 4.8 5.2 0.18 Other pair of TR/S/1657. Annular shoe buckle. Late 18
th century. Copper‐alloy. Openwork with 
molded floral decoration.
5 1657 4.7 5.05 0.2 Other pair of TR/S/1656. Annular shoe buckle. Late 18
th century. Copper‐alloy. Openwork with 
molded floral decoration.
6 1659 4.8 5.6 0.18 Annular shoe buckle. 18
th century. Copper‐alloy. Molded floral wreath 
decoration emphasized by sharp edges.
7 1666 5.5 5.7 0.2 Refitted Circular shoe buckle. Second half of 18
th century. Openwork with molded 
flowers, punched notches and incised lines.





















11 1648 4.8 6.2 0.3 Silver plated, probably the other pair of TR/S/1654
Sub‐rectangular shoe buckle. Copper‐alloy or bronze frame. Silver plated 
frame. c. 1733–1790.
12 1654 4.9 6.4 0.3 Silver Plated, probably the other pair of TR/S/1648.
Sub‐rectangular shoe buckle. Copper‐alloy or bronze frame and copper‐
alloy chape. Silver plated frame. c. 1733–1790. 




14 1644 2.1 4.15 0.3 Fragment Annular dress buckle. c. 1720–1790. Tinned copper‐alloy? Curvilinear line on frame. (Whitehead 1996: 113, no. 729).








17 1649 4.9 5.5 0.4 Rectangular shoe buckle. c. 1720–1790. Possibly earlier 18
th‐century 
example due to its thickness. Copper‐alloy.
18 1643 4.7 6.6 0.28 Rectangular shoe buckle. c. 1720–1790. Copper‐alloy. 










21 1645 1.7 4.4 0.3 Fragment Rectangular shoe buckle. Copper‐alloy. Last third of 18
th century. 
Molded imitation paste shoe buckle. Floral motif at corner. 
22 1647 1.6 4.8 0.27 Fragment  Rectangular shoe buckle. Mid‐18
th century. Copper‐alloy. Grooves, and 
fluting. (Whitehead 1996: 106; Abbitt 1973: 37, 38).
23 1640 4.5 5 0.25 Minimal curvature. Rectangular shoe buckle. c. 1720–1790. Copper‐alloy.
24 1641 4.6 5.55 0.3 Rectangular shoe buckle. Mid‐18
th century. Copper‐alloy. Notching, 
grooves, and fluting. (Whitehead 1996: 106; Abbitt 1973: 37, 38). 
25 1763 4.4 4.85 ‐ Rectangular shoe buckle. c. 1720–1790. Copper alloy. Incised straight lines. 
26 1650 4 4.7 0.3 Rusted iron pin and fragment of roll in place. Trapezoidal shoe buckle. c. 1720–1790. Copper‐alloy.
27 1663 2.8 3.8 0.3 Fragment Loop chape fragment. 18th century. Copper‐alloy.
28 1655 6 8.5 0.4 Copper‐alloy pin, loop and chape. 
Sub‐rectangular shoe buckle, possibly Artois. Post‐1760. Pewter frame 
and copper‐alloy chape. (Stelten 2009: 19). 





















Copper‐alloy  buckles  and  buckle  fragments  nos.  17–26  are  all  rectangular, with  some 
exhibiting  various  forms of  decoration. One  shoe buckle  is  especially  noteworthy  (19) 
since it is probably an Artois‐style buckle due to its pronounced curvature. These large 






a copper‐alloy pin,  loop and chape  (28 and 29). Shoe buckle no. 28  is also  the  largest 
buckle  in  the collection, suggesting that  it might also have been an Artois‐style buckle 















concentrated  within  any  of  the  activity  areas  dense  in  artifacts  and  features.  These 
depositional characteristics indicate that the majority of the shoe buckles belonged to the 
seamen toiling on the pans and not to the captains spending their time overseeing their 
labor  and  engaging  in  leisurely  activities within  the  artifact‐rich  activity  areas.  Since  a 
silver stock buckle and a pair of silver shoe buckles were the only fancy items mariner 




















































weapon  (Howard  Dixon,  pers.  comm.  2010).  The  “small  arm”  mentioned  among  the 
belongings of Capt. Stiles (Table 4.1) might well have been such a pistol. There are five 








































boarding  cutlass—featuring  a  large  disc  guard  and  a  short  wide  blade  suggesting  a 
weapon  for  intense  hand‐to‐hand  combat  (Fig.  4.9)  (Gilkerson  1991:  73–77;  Howard 
Dixon,  pers.  comm.  2010).  The  cutlass  is  only missing  its  knuckle  guard.  It was  found 
during  a  routine  metal  detector  survey,  distant  from  any  other  finds,  positioned 
diagonally in sheer white sand with the tip of the pommel interred at a depth of around 



































  The  above‐discussed  fragments  of  18th‐century  firearms  and  edged  weapons 
indicate that some of the seafarers disembarking at Punta Salinas were well‐armed. It is 




skirmish  with  a  pirate  or  corsair.  The  Porgey  carried  13  small  arms,  four  brass 
blunderbusses,  three  iron blunderbusses,  two pairs of pistols, one  lance,  five cutlasses 
and a large selection of lead shot and cartridges (MHMCB 1996 [1766]: 206). It is probable, 
nonetheless,  that  for  protection  from marauding  Spanish  corsairs  and,  possibly,  even 
from a disgruntled crew or crewmember, captains came down on land armed with edged 
weapons and firearms so as not to be caught off guard. For this latter reason, they also 
might not have allowed  their  crewmembers  to bear  arms.  The presence of  expensive 
items such as a smallsword with gilded hardware suggests that weapons were not only 
carried  by  captains  for  self‐defense  purposes  but  also  for  displaying  their  purchasing 
power, status and rank. Yet why these weapons and their fragments ended up in the dry 
sands of Punta Salinas remains unknown. Possibly some of the hardware was broken off 










of  the captain,  the mate and the regular seaman. Undoubtedly,  the  inventories of  the 

























by  free  white  seamen.  This  does  not,  however,  preclude  enslaved  seamen  of  color. 










or  racist  views  of  each  captain  and  his  crew  (Bolster  1997:  93–96).  The  variability  of 
enslaved maritime experiences on La Tortuga is well illustrated by two cases. The first, an 














This  excerpt  from  the  letter  by  Fajardo  poignantly  illustrates  the  case  of  an  enslaved 
mariner who escaped from a ship on which he was chattel. The seaman took the ship’s 
boat  and  made  his  way  on  a  desperate  chance  into  the  unknown  waters  of  the 






chance.  Perhaps  this  enslaved  seaman  knew  that  since  1680  the  Spanish  Crown  had 
authorized colonial authorities in the Americas to emancipate runaway slaves from the 
colonies of rival European Protestant powers who would subsequently be baptized in the 
Catholic  faith  (Rupert  2006b:  45).  In  fact,  throughout  the  18th  century,  hundreds  of 



























Various  elements  of  Keele’s  narrative  are  conspicuous.  The  first  is  the  fact  that  the 
enslaved Bermudian mariners were so afraid of the Spanish corsairs that they preferred 
a risky and deadly swimming getaway than falling into their hands. In fact, once caught as 
chattel,  these  enslaved  mariners  would  not  have  had  the  same  rights  in  Spanish 
possession  as  runaway  slaves  had  fleeing  to  the  Spanish Main.  For  this  reason, many 
Bermudian  masters  issued  their  enslaved  seamen  certificates  of  freedom  that 
retroactively manumitted them so they could not be sold by the Spanish or French but 
held as prisoners of war (Jarvis 2002: 614). 







they  actively  endeavored—and  managed—to  return  to  Bermuda.  Some  four  months 
later,  on  May  26th,  halfway  between  St.  Croix  and  Bermuda,  Capt.  Brownlow  from 
Barbados spoke to Capt. Bascome of St. Croix who was heading for Bermuda with “some 
Negroes”  on  board,  “belonging  to  the  Vessels  that  were  taken  by  the  Spaniards  at 

























stability and was  in many cases educated and more cosmopolitan  than those  in other 
colonial contexts in the Americas (Jarvis 2002: 617–618). The form and character of the 
institution  of  early  modern  slavery  was  malleable  and  highly  contingent  upon 
geographical, social, political and economic factors. The small yet vibrant trading hub of 
Bermuda  represents  a  prime  example  of  such  contingency.  Enslaved  Bermudian men 





white  slave‐owning  elites  of  the  island  who  complained  that  blacks  dressed 











and  the  other  with  two  (Fig.  4.12,  1  and  2).  These  buttons,  however,  cannot  be 
conclusively linked to slaves as they might have also been spur‐of‐the‐moment creations 
by white  seafarers who were  in desperate need of a button.  It  can be only guardedly 
suggested that, given their rudimentary fashioning, they might have formed part of an 
enslaved seaman’s humble garments. A further five artifacts have been more commonly 
























African  descent  in  the  Americas  (Camilla  Agostini,  pers.  comm.  2015;  Davidson  2004; 


















pipe  found  at  Newton  Plantation  Cemetery  on  Barbados  including  the  acute  angle 
between the stem and bowl as well as the black clay (Handler and Lange 1978; Handler 
and Norman 2007). Perhaps these black clay pipes were preferred by enslaved seamen 
due  to  the  various  layers  of  cultural,  symbolic  and  spiritual  meanings  that  they 
represented (Brown 2016: 251–258). These black clay pipes stand out from the numerous 
typical Dutch  and  English white  kaolin  pipes  recovered  at  Punta  Salinas which will  be 
discussed in Chapter 6, Part I.  
In the above discussion of items that might have belonged to enslaved seamen, I 






assume  enslaved  presence  and  African  cultural  continuity  on  the  basis  of 
essentializations,  which  means  assuming  that  the  presence  of  certain  objects  proves 
former African or Afro‐descendant presence. It can be safely assumed that many of the 
enslaved who sailed  to  La Tortuga were Bermudians. This being  so,  it  is dangerous  to 
assign cheap items such as rudimentary lead buttons to the enslaved alone. As has been 
discussed  above,  enslaved  Bermudians  took  pride  in  their  appearance  and  spent  the 
money  they  earned  through  ventures  and wages  on  personal  adornments  and  other, 
often  expensive,  goods  (Jarvis  2002:  610).  Furthermore,  archaeological  investigations 
undertaken  by  Marley  Brown  III  at  the  Dickinson/Bell  House  Site  on  Bermuda  have 
brought to light a large collection of ceramics and glassware that apparently belonged to 
enslaved Bermudians inhabiting a house quarter. This preliminary information suggests 
that  enslaved  Bermudians  indeed  had  access  to  a  broader  and  much  finer  range  of 
material goods than slaves in other parts of the Americas (Marley Brown, pers. comm. 
















well‐traveled,  multilingual  and  cosmopolitan  inhabitants  of  a  trans‐imperial  Atlantic 
(Bolster 1997: 40). Enslaved Bermudian seamen in particular were subject to a distinct—
though no less inhuman—institution of slavery on their island and aboard their masters’ 






chapter.  The  documentary  record  for  18th‐century  Cayo  Sal  is  grudging,  but we must 
principally  depend  on  this  limited  textual  evidence  and  fragmentary  archaeological 
evidence to discern who the anonymous seafarers at this saltpan might have been, at the 
very  least,  in  socio‐economic  terms.  Whereas  the  bulk  of  archaeological  materials 
including the assemblages of dining and drinking will be discussed in Chapter 6, Part II, 

















seeking  to  transship  their  goods  onto  Curaçaoan  contraband  ships.  Finally,  the 
archipelago  was  also  often  a  hideout  and  hunting‐ground  for  French  privateers  and 
Spanish corsairs.  
The  1775  document  relating  the  capture  by  Spanish  Guipuzcoana  Company 
corsairs of seven slaves and four freedmen of African descent raking salt in Los Roques 
does not mention Cayo Sal. Nonetheless, the Afro‐Caribbean men were most probably 
raking  salt  there  as  it  was  the  island  with  the  largest  internal  lagoons  where  salt 
crystallized. It was also the first and most accessible island for ships traveling from the 
Netherlands  Antilles  east  towards  Los  Roques.  In  fact,  the  Curaçaoan  seafarers  who 
formed the bulk of the workforce as per the document would have been well‐ acquainted 
with salt cultivation and salt raking. Upon the Dutch takeover of the  island of Curaçao 
from  the  Spanish  in  1634,  and  during  the  remainder  of  the  17th  century,  the  island’s 







































date  to  the piece which possibly  dates  to  the  17th  or  18th  century.  The presence of  a 
fragment of a nautical cross‐staff is not surprising at the site given that at Punta Salinas 
nautical  instruments were  also  recovered  and  such  instruments  had  to  be  carried  by 
seafarers. Yet these two items which could be characterized as small personal possessions 
offer  few  inroads  into  grasping  the  socio‐economic  cross  section  of  the miscellany  of 
































islands was  dissolved  due  to  incompetence  and  replaced  by  direct  governance  of  the 












from what  is  today  the  Venezuelan  State  of  Falcón  and  the  Peninsula  of  Paraguaná, 
inhabited the ABC islands before European colonization and were later incorporated into 
the  island society albeit  in steadily dwindling numbers (Rupert 2012: 93, 142).  In 1806 
there were reportedly 284 “Indians” and 225 freedmen living on Bonaire (Goslinga 1990: 









Bonaire were also no strangers  to  salt  cultivation as  they were  involved  in overseeing 
labor on the island’s pans. They were also a potential ally to the Dutch in conflicts with 
the blacks, so much so that the white government officials were advised to treat them 










1990:  130–132).  In  1807  there  were  reportedly  between  500  and  600  freedmen  on 























two  beads  (1  and  2)  are  blue  cornerless  hexagonal  faceted  beads  probably  of  drawn 
manufacture. An additional blue bead (3) is barrel‐shaped and was also probably drawn. 
Another  is  a  green  biconical  bead  (4).  Finally,  there  is  one magenta‐colored  spherical 
wound bead (5) (Grillo and Aultman 2014). Further analysis of these beads must still be 




more  comfortably  be  assigned  as  the  bodily  adornments  of  a  freedman  or  freedmen 
working  on  the  saltpan.  The  category  of  freedmen,  as  we  have  discussed,  probably 






















once the  infrastructure had been built,  resulted  in a  limited number of small personal 
possessions  making  it  into  the  archaeological  record.  It  must  also  be  stressed, 




among other  items discussed  in  this  section,  can  fall within numerous assemblages of 
practice.  Nevertheless,  I  have  not  addressed  assemblages  of  practice  in  this  chapter 
because  these  items  in most  instances  did  not directly  partake  in  the  assemblages  of 
practice of dining and drinking, fishing and salt cultivating. The predominantly small items 




















































CULTIVATING SALT:  




???????????????? ????????? ??????????? ???????????
This  chapter  discusses  socio‐natural  assemblages  of  practice  involving  humans,  other 
organisms and natural phenomena on the saltpans of La Tortuga and Cayo Sal from the 
17th to the 19th century. In the past, a keen knowledge of the climatic conditions, the tides, 
and  the effects of  the microorganisms  involved  in  the  concentration of  brine  and  the 
subsequent crystallization of sodium chloride (NaCl) was indispensable to augmenting the 
quantity  and  quality  of  a  salt  harvest.  These  natural  phenomena  could  be  managed 
through  anthropic  intervention  to  the  benefit  of  a  saltpan  enterprise  by  investing  in 
infrastructure  and  tools  such  as  dikes  and  pumps,  thereby  modifying  the  natural 
environment of a salt lagoon. My research indicates that the Dutch in the 17th, the Anglo‐
Americans in the 17th and 18th, as well as the Dutch Antilleans and a US American in the 
18th  and  19th  centuries,  approached  the  process  of  obtaining  salt  on  the  Venezuelan 
saltpans  differently.  This  resulted  in  different  configurations  of  the  socio‐natural 
assemblages  of  practice  on  the  saltpans  and  a  variable  final  product  conditioned  by 
distinct market necessities.  
Archaeological, documentary and oral data relating to the solar salt production 






arbitrary  and  illusory.  Ingold  (2011b:  250)  contends  that  “as  the  edge  of  nature  is  an 
illusion, so too is the image of society as a sphere of life that exists beyond it”. Accordingly, 
this chapter discusses solar saltpans within a conception of environment where nature 
and  society  are  not  separated a  priori,  but  instead  form  an  integral,  inseparable  and 
vibrant socio‐natural whole. 
To  define  the  socio‐natural  systems  that will  be  discussed  in  this  chapter,  the 
concept  of  assemblage  of  practice,  introduced  in  Chapter  2,  will  be  mobilized.  An 
assemblage  of  practice  is  a  mesh  of  human‐thing  entanglements  that  correspond  in 
stronger or weaker ways and  for  longer or shorter durations during events and  in  the 
practice of everyday life. It is important to stress once again that such an assemblage is 
not  merely  composed  of  artificially  cobbled‐together  heterogeneous  bits  and  pieces. 
Rather,  such assemblages  are dynamic  gatherings of  corresponding entities  entangled 
through human practice  (Ingold 2016:  5;  2015:  154–158;  2011a:  90–94). According  to 
Ingold (2016: 6), correspondence is the process by which beings and things answer to one 











the  idea  of  simple  salt  extraction  and  strengthens  the  notion  of growing  salt  crystals 












the salt  lagoons. They also  invested  in the  infrastructure necessary to manage the salt 
cultivation process in order to obtain a higher‐quality sodium chloride product. Through 
time, the shifting interests of the various social actors engaged in deriving solar salt on 











































hours  of  sunlight  a  day  (Ministerio  de  la Defensa  1988).  The  semi‐arid  climate  of  the 




























seawater  to  evaporate will  not  yield  an  abundant  and  high‐quality  product.  Seawater 




In  a  saltpan,  seawater  is  let  into  the  first  and  largest  concentrating  pond,  or 
concentrator, by means of an inlet. On relatively recently functioning saltpans in the Turks 
and  Caicos,  for  example,  seawater  remained  at  this  stage  roughly  six  to  eight  weeks 
(depending on the size of the concentrating pond) until its salinity had increased three‐
fold (Davis 1974: 370; Gregory 1978: 28). By that point, two of the unwanted minerals, 






the  contaminating  minerals  precipitated,  it  was  channeled  into  crystallizing  pans  or 
crystallizers, also known as “making pans” (Gregory 1978: 30). These pans, as their name 





















appeared,  the  salt  can  be  harvested.  First,  however,  the  bittern  or  pickle  containing 





or  shovels  (Fig.  5.3)  (Lemonnier  1980:  104).  Usually,  salt  is  raked  into  conical  piles 
permitting the remaining bittern to drain, thus further improving quality (Fig. 5.3) (Baas‐
Becking  1931:  445–446).  Because  of  the  inherent  variability  of  environmental  factors 
including the passing seasons and human practices on saltpans,  the resulting  final  salt 
product varies in color, texture, taste and potential uses (Morsink 2012: 108).  
???? ????????????????????? ???????????????? ???
The role of human agency  in optimal solar salt production  is constrained, however, by 
microorganisms  in  the  saltpans  as well  as  by marine  and  climatic  phenomena—all  of 
which  are  vital  to  the  effective  crystallization  of  halite.  Humans,  things  and  various 















identified  in  salt  lagoons  on  the  islands  of  Los  Roques,  La  Orchila  and  the  Las  Aves 
Archipelagos, and they are also likely present in the saltpan on La Tortuga (Triantaphyllidis 
et  al.  1998:  219).  These  diminutive  crustaceans  are  essential  in  the  second  series  of 

















into  an  important  economic  loss  (Davis  1974:  371;  Javor  2002:  43;  Oren  2009:  5–6). 
Furthermore, the microbial mats also prevent the mixing of halite with the mud below 
Fig.  5.5.  A  secondary  concentrating pond on 








last  stages  of  sodium  chloride  precipitation,  the  organisms  that  generally  inhabit  the 
crystallizing pans are algae from the genus Dunaliella, halophilic Archaea, and red rod‐


























drying  of  the  saltpans  from March  to  June would  have  been  aided  greatly  by  such  a 


















the sun and  full moon”  (von Humboldt 1995  [1814–1825]: 71). The presence of biotic 




only scientifically  identified and studied  in  the  later 19th and 20th centuries  (Dunaliella 
salina was  identified  in  1838)  (Bass‐Becking  1931;  Oren  2009:  7).  Even  though  likely 
















important  benthic  mats,  was  essential  to  maintaining  a  productive  saltpan  system. 
Cognizant of some factors and unaware of others, the seafarers tending saltpans on the 
Venezuelan  islands  were  dependent  on  the  correspondence  of  an  array  of  biotic, 
chemical,  marine  and  climatic  factors  that  together  with  their  own  physical  actions 
conduced to the cultivation of solar salt. The dynamic correspondence of these various 
factors  resulted  in  socio‐natural  assemblages  of  salt  cultivation.  How  these  same 
assemblages functioned and varied on the saltpans of La Tortuga and Cayo Sal between 
1624 and 1880 is explored in the following sections. 
























in  salt  crystallization  from  their  previous  experiences  on  Venezuelan  (Araya,  Unare), 
Caribbean  (Sint Maarten)  and  other  (Setubál,  Aveiro  and  Cape  Verde)  saltpans.  They 
maximized both salt output and quality on La Tortuga by adopting the semi‐industrial use 













reported that while  the water was  left  to evaporate on the saltpan, men with shovels 
were extracting the same mineral from subsurface layers in other parts of the saltpan (de 













flooded  crystallizing  pans.  It  was  raked  and  piled  up  over  eight  days,  and  during  the 
following twelve transported to the jetty. Some 14,000 wheelbarrow loads (c. 707 metric 
tons) were loaded onto all seven fluits anchored in Punta Salinas Bay. The process was 












How did  the zoutvaerders distribute  the salt among  the vessels? How did  they 
determine the access of each ship’s crew to each part of the saltpan? At Araya, crews 
from vessels belonging to different Dutch towns used their own tools. They separately 




from  two  different  Dutch  towns,  but  belonged  to  the  same  four  salt  merchants  (de 





crews  helped  with  the  onloading.  New  salt  that  was  subsequently  cultivated  was 
distributed among all the fluits, including the first (topping off its load) (de Suasola 1934 








Given  the  high  ambient  temperatures  at  the  La  Tortuga  saltpan,  the  clouds  of 
pestering sandflies and permanent contact with salt and hypersaline water, this work had 
to be trying and wearing in the extreme. Some 30 years prior, Juan Bautista Antonelli (the 
Elder)  had  observed  how  saltworkers  at  the  salina  of  Araya  were  active  only  during 
mornings and moonlit nights, avoiding the hottest part of the day (Varela Marcos 1980: 
77).  It  is  probable  that  the  La  Tortuga  saltpan  was  similar,  abuzz  with  action  and 


































with  admiration  that  the  saltpan—according  to  measurements  done  “con  un 























el dicho beneficio, de manera que  todas  las  semanas, beneficiandose  todas  las dichas 







which  the water  is  conducted  to  the  eras  for  the  benefit  of  the  salt  production.  At 















30  to  40  ships  and  in  the  meantime  new  ships  may  enter  the  bay  and  can  also  be 
benefitted (receive loads of salt)]. 
This passage indicates that after the destruction of the pumps in 1632, the persistent and 
resourceful Dutch  returned  to manual water  bucketing but  built  a  complex  system of 
reservoirs (probably ponds), channels and level pans primed for optimal salt cultivation. 
However, Antonelli had arrived in 1633 not to praise but to sabotage the Dutch 
enterprise  through  an  elaborate  plan  to  flood  the  saltpan. One  hundred Cumanagoto 
Indians and 50 Spaniards dug  two canals  to  the seashore 100 m away (Antonelli 1934 
[1633]: 137). Due to the periodic scouring effect of tides, the canals have perpetuated 
themselves  to  this  day,  leaving  a  lasting  and  visible  environmental  legacy of  the 17th‐
century  colonial Venezuelan  reaction  to  foreign  incursion  (Fig.  5.11).  Part  of  the  large 



















west,  the  canal  opens  onto  a  rectangle with  15  quadrangular  subdivisions  (Fig.  5.12). 
Together they constituted the artifice of “lo que veneficiaban de la salina” [which made 
profit  from  the  saltpan]  (Archivo  General  de  Indias  1638).  This  artifice  consisted  of 
















no archaeological evidence remains of Dutch  infrastructure on  the saltpan as  this was 








marine and climatic  factors without which high‐quality  solar  salt  could not have been 




















world  economies  than  the  short‐lived  Dutch  enterprise  was  to  the  Low  Countries. 
Nonetheless, it featured no more than the gathering of naturally‐crystallized salt under 
minimal  saltpan  management.  It  also  resulted  in  no  perceivable  long‐lasting  physical 
effects  on  the  saltpan  itself.  Compared  to  the  Dutch  enterprise,  Anglo‐American  salt 











salt  to  crystallize  on  the  pans  a  second  time  in  order  to  perform  a  “second  raking” 





survived  on  La  Tortuga  for  several months  in  1687,  had  enough  time  to  observe  the 
process by which salt on the saltpan of Punta Salinas formed and vividly described it thus,  
On the south side, near the east end, are the salinas or salt ponds ; from whence the salt 









any other  infrastructure on  the pans but simply put  rakes, shovels, wheelbarrows and 
oznabrig bags (for salt gathering and packing) to good use (MHMCB 1996 [1766]: 208, 


















created  by  Antonelli  and  his  men  in  1633.  Furthermore,  Arias  Montano  flooded  the 
remainder of the saltpan after the battle in 1638 (Archivo Histórico Nacional 1639). The 
compounded effects of these anthropic modifications, the following 140+ years of Anglo‐













and  flooded  during  high  tide  was most  probably  colonized  during  the  last  230  years 
following  the  abandonment  of  the  saltpan.  Even  more  so,  the  archaeological  data 







As has already been discussed  in Chapter 3, Part  I,  La Tortuga  salt was coarse, 
large‐grained and reddish (Sloane 1707: lxxxviii). There was much debate in New England 
as to the quality of this salt in the second half of the 17th century. Some condemned La 








cultivation process necessary  to produce high‐quality  salt, however,  La Tortuga  salt at 














salt  from  La  Tortuga  cured  refuse  fish  sent  to  the  West  Indies  for  enslaved  sugar 
plantation workers—the end users—investment  in saltpan  infrastructure was minimal. 
Little attention was paid to more sophisticated cultivation which could have resulted in a 













as  well  as  Curaçaoans  and  the  Spanish  from  the  mainland  Province  of  Venezuela. 
Archaeological evidence of salt cultivation at the CS/A site includes corroded remains of 













precisely when  salt  cultivation  began  on  the  pans with  the  use  of  this  infrastructure. 
















who was based  in  the Venezuelan port of  Puerto Cabello  (Burrows 1975:  1179–1180; 
Hood  1846:  68). During  this  period, more  than  120  “free  coloreds”  from Bonaire  and 
Curaçao worked on the saltpan (Bosch 1836: 306–307) which was largely abandoned from 
the  early  1840s  to  the  mid‐1860s.  Small‐scale  salt  cultivation  was  again  initiated  by 






fitted  together with  lime‐mortar.  The  feature most  probably  dates  to  the  1834–1842 









the  salt  workers  managing  the  saltpan  during  Morrell’s  tenure.  As  has  already  been 
Fig. 5.16. (Top to bottom, left to right): salt‐packing patio and ruin of overseer’s house at CS/B (photo: 
















parts which were not completely covered. Our  feet and  legs,  from standing  in the salt 
water  for so many hours, soon became full of dreadful boils, which eat down  in some 
cases  to  the very bone, afflicting  the sufferers with great  torment. We came home at 














































neither  the  Dutch  nor  the  Anglo‐Americans  on  La  Tortuga  enjoyed—would  have 
conduced to longer‐term investment in saltpan infrastructure and more careful attention 
to  the  process  of  salt  cultivation.  Furthermore,  it  is  plausible  to  suggest  that  the 
environmental  knowledge  of  the  Dutch  Antillean  freedmen  (who’d  had  considerable 
experience working  for  zoutplanters  [salt  planters]  on  the  salt  ponds  of  Curaçao  and 
Bonaire) working under Morrell was a key factor  in the functioning and success of the 
saltpan on Cayo Sal. Maximizing a salt harvest would have  required knowledge of  the 
optimal  distribution  of  ponds,  pans,  dikes  and  pumps;  an  experienced  eye  to  detect 
changing brine colors derived from various microorganisms; the careful  tending of  the 
organic  mats  on  the  bottoms  of  the  concentrating  ponds;  and  a  remarkable 
synchronization of salt cultivation with the tides and the weather. Like that of the 17th‐














regarded  nature  and  culture  as  separate  domains  (Glacken  1976),  their  practical 
engagement  with  the  saltpans  demonstrates  quite  the  contrary.  They  were  at  times 





























CHAPTER 6 │ PART I 
THE LIVED SALTPAN:  




In Chapter 3,  I  traced the unexpected  itineraries and various  local, regional and supra‐
regional entanglements of salt cultivated and raked on the islands of La Tortuga and Cayo 
Sal during a 256‐year swath of time. Chapter 4 sought to contextualize the seafarers who 
arrived  at  the  saltpans  in  terms  of  their  “social markers,”  namely:  their  gender,  race, 
ethnicity  and  nationality,  as  well  as  distinctions  of  social  status  and  rank.  Therefore, 
Chapter  4  set  the  stage  for  Chapter  5  which  explored  salt  cultivation  and  raking 





chapter, we will  finally  dive  head‐first  into  the  bulk  of  the  archaeologically  recovered 
objects  themselves,  looking  to  uncover  the  everyday  lives  of  the  seafarers  at  the 
campsites  by  these  desolate  saltpans  through  the  reassembling  of  assemblages  of 







margins.  The assemblages of  practice  involving  seafarers  and  things  at  the  temporary 
campsites by the saltpans of La Tortuga and Cayo Sal offer an unrivalled window onto 









the  site  to  the  east.  Vegetation  on  the  site  is  sparse  consisting  of  clusters  of  black 
mangrove congregating around a few small salt ponds at the western margin of the site. 




project  dedicated  to  the  systematic  archaeology  of  the  islands  in  the  Venezuela 
Caribbean. The Spanish document and map from 1638 (Archivo General de Indias 1638 
[Fig. 3.1.5]; Arias Montano 1934 [1638]: 140–141) that narrates and illustrates the 1638 





























Dutch  occupational  period  were  recovered.  The  various  features  discussed  hereafter 
were then excavated in January and August of 2010.159  
As was discussed in Chapter 3, Part I, the Dutch were the only visitors to Punta 
Salinas  to  invest  in  considerable  modifications  to  the  saltpan  and  set  up  defensive 
infrastructure at the site. Their most significant construction was the wooden fort of 1638. 
I first turn to the examination of the archaeological features located at the site and discuss 
which  of  them  would  correspond  to  the  emplacement  of  the  wooden  fort.  Feature 
TR/S/T‐1 consists of a diamond‐shaped earthwork of sand, 20 x 19 m, with a maximum 
elevation of 1.25 masl (meters above sea level) (Fig. 6.1.2). Although routine shovel test 






























than  an  effective  defensive measure.160  Alternatively,  it may  also  be  argued  that  the 
effectiveness of  the ditch might have been more  considerable  since  it was positioned 
bordering  a  high  wooden  palisade  topped  with  metal  barbs,  mentioned  in  the 
documentary sources.  










ceramic  fragments was  recovered at depths between 20 and 40 cm and  lay along  the 
eastern  edge  of  the  earthwork  in  a  sandy matrix  amongst  coral  stones.  Towards  the 
center of the earthwork ceramics were virtually absent, but several fragments of Dutch 






















wind  screens.  Fragments  of  18th‐century  Anglo‐American  artifacts  were  found  on  the 




An Amerindian  cultural  layer,  however, was not  found  in  this  sandy  ridge;  only  a  few 
dispersed fragments of Amerindian pottery were encountered. 
The  ridge  is  separated  from  the  earthwork  by  the  ditch  and  the  slopes  of  the 
earthwork  as  well  as  the  ridge  that  rise  from  the  ditch  are  parallel  (Fig.  6.1.3).  The 
abundant coral stones found in this interface between the ridge and the earthwork seem 






































dunes  at  Punta  Salinas  provide  an  environment  where  these  animals  could  burrow. 
Twenty‐eight  mammal  bones  indicate  that  beef  and  pork  were  also  consumed.  The 
remains of wild goats have not been recovered thus far. This suggests that once hunted 
in the interior of the island (as mentioned by Seledón de Suasola 1934[1630]), the game 
was  taken  on  board  the  Dutch  fluits  for  dressing,  butchery,  preparation  and 
consumption.164  Avifauna  is  represented  by  43  bones,  among  which  the  presence  of 
pelicans  (Pelecanus  occidentalis)  can  thus  far  be  confirmed.  It  cannot  be  conclusively 





marine  faunal  remains was recovered. Among the 36  fish  remains  recovered from the 
earthwork,  the  majority  are  unidentified  spines  and  vertebrae.  Two  spines  with 



















molluscs  were  also  recovered: Cittarium  pica, Natica  canrena,  Cypraea  sp., Oliva  sp., 
Conus sp., and Cassis sp. Two dozen chiton (Polyplacophora) plates were also identified. 
Six  opercula  of  Litophoma  sp.  and  fourteen  valves  of  Tivela mactroides  complete  the 
sample. Almost all of these species can be easily collected in the intertidal zone of the 
adjacent  shoreline.  Intriguingly,  sea  turtle bones were not  recovered except  for  three 















of  fluits at anchor  in  the bay  took night shifts  in  the  fort accompanied by  their crew members  (cannon 







on board the fluits. All of the storage‐ and cooking‐related vessels are Dutch lead‐glazed 









the  perimeter  of  the  fort  which  contained  stores  of  gunpowder  was  dangerous  and 
indeed likely prohibited. The diet of the musketeers—and by extension probably the rest 




Ware/Glass Type Color Vessel Form(s) NF MNV
Ceramic
Dutch lead‐glazed red earthenware Two‐handled porringer 9 1
Tripod saucepan 52 3
Skillet 2 1




Dutch Delftware Dish 7 2
San Juan Polychrome  Dish 8 1
Rheinish stoneware N/A Jug 2 1
Subtotal ceramic vessels 132 20
Glass
Prob. Belgian case bottle Black Case bottle with short restricted lip 1 1







features.  Inclusion of  local marine  fauna  in  the  foods being  consumed at  the  site was 


















????? ???????????? ???????????????????? ???????????
Of the 20 ceramic vessels recovered from the features, only six were tableware, with two 





of  Mexican  majolica  and  attributed  to  the  San  Juan  Polychrome  style  (Fig.  6.1.4,  3) 
(Deagan 1987: 74, 109, Plate 3, E; Emma Yanes, pers. comm. 2012). Its presence in the 
Dutch  earthwork  could  be  the  result  of  Dutch  commercial  interactions  in  the  greater 
Caribbean through which  it was acquired; or, alternatively,  it could be one of the only 
identifiable remains of the Spanish under the command of Benito Arias Montano who 

























(Roberts 2004: 239).  It  is also  important  to note  that  the Dutch at Punta Salinas were 
provisioning themselves with water at La Tortuga’s brackish water pools as mentioned in 
the Rhijnenburgh song  (1661: 6). Upon being  intercepted by a Spanish reconnaissance 










Remains  of  metal  tools  and  utensils  are  scant  in  the  earthwork.  Six  heavily 





may  pertain  to  the  Anglo‐American  period.  Five  fragments  of  isinglass  (thin  and 



























on  some  of  these  (Fig.  6.1.6,  1–5).  Several  of  the  bowls  have  plain  rims  and  flat  and 
undecorated  heels.  Upon  close  inspection,  eight  of  the  stems  also  present  clear  bite 
marks. Most of these pipes were probably produced in Amsterdam as it was a dominant 
clay pipe production center of the period and can be dated to between 1625 and 1638 
(the  latter  is  the  terminus  ante  quem  for  the  Dutch  archaeological  component  on  La 
Tortuga) (Don Duco, pers. comm. 2010; Jan van Oostveen, pers. comm. 2010). A few pipes 
were made in West‐Frisia (Hoorn/Enkhuizen) and Gouda during the same time span (Fig. 


















archaeological  evidence  indicates,  the assemblages of dining, drinking and  smoking at 
Punta  Salinas  during  Dutch  visits  were  principally  centered  on  the  Dutch  fort  and  its 
































exhibiting  such  clustering or patterning.  Such activity  areas may be  results  of  singular 
events or a fragmentary “palimpsest of residues of such events”  (Lucas 2012: 183). As 
contained areas  for  everyday  life, my detailed historical  archaeological  study of  these 
activity  areas  will  reveal  assemblages  of  practice  that  entangled  the  extant  material 
remains with no‐longer‐present material things and humans. Trenches excavated in these 
activity  areas  contained a high density  and wide array of 18th‐century  ceramics,  glass, 
metal  artifacts,  and  zooarchaeological  remains,  suggesting  that  throughout  the  18th 
century,  seafarers  concentrated  their  everyday  activities  beyond work  on  the  saltpan 
here.  
Outside  of  these  activity  areas,  the  Punta  Salinas  site  exhibits  a  remarkable 
horizontal  dispersion  and  very  low  density  of  objects  per  square  meter  making  it 
unrewarding for conducting extensive open‐area excavations. There are, however, small 















hundreds  of  seafarers  debarked—determining  the  synchronicity  of  activity  areas  and 
















Due  to  its  loose  sandy  matrix,  the  Dunes  activity  area  has  particularly  poorly 
defined  strata.  Constant  aeolian  action  relentlessly  exposes  and  buries  archaeological 







cm  below  the  ground  surface were  found  only  in  trench  F‐5.  All  other  archaeological 

























provide  protection  from  sun  and  rain.  Documentary  evidence  suggests  that  such 





















































































raking,  packing  and  loading  brought  along  with  them  their  shipboard  victuals  or 















in  the  form of  dry  and  hard  sea  biscuits  (hardtack)  and  fresh‐baked  bread  (soft  tack) 
(Oliver 1995: 105). Fats such as butter and suet were essential for adding flavor to meals 
and were highly esteemed by seafarers (Earle 1998: 87; Oliver 1995: 105). Molasses and 



















the  Compañía  Guipuzcoana  had  the  captains  Jeremiah  Bassett,  Willis  Morgan  and 
Benjamin Stiles draft inventories and itemize the articles confiscated aboard the vessels 
by the Spanish corsairs, stipulating the cost of every item (MHMCB 1996 [1766]: 203).  
Table  6.1.2  shows  the  stores  and  provisions  on  board  each  one  of  the  three 
Bermudian  vessels.  The  sloop,  being  the  smallest  of  the  three  vessels,  carried  less 
provisions.  It  is probable that once at Punta Salinas,  the Bermudians from these three 
ships shared their stores amongst each other as they had all sailed together to La Tortuga 
for salt. The provisions from these vessels generally fall within the norm of what I have 


































The New  London  (Connecticut)  Sloop Gull was  outfitted  to  sail  to  Barbados  in 
December of 1763 and was provisioned  for  the voyage with  the  stores  listed  in Table 
6.1.3. Anchored at Barbados, in March of 1764, the Gull’s master (probably John Tiley) 
























although  there  are  two  exceptions.  The  two  barrels  of  nuts  might  have  been  salted 
peanuts, and could have offered the seafarers a slight change in diet. The eight coops of 











that will  be  discussed  in  the  following  section  on  food  preparation.  Nonetheless,  the 
probable  presence  of  some  victuals  can  be  inferred  through  the  archaeologically‐














the  sites on  the  islands of  La  Tortuga and Cayo  Sal  over  the past  30  years  yielded an 
abundance of material remains. The sites themselves were not merely sampled through 
shovel‐test‐pit  survey  (STPs)  but,  rather,  thoroughly  excavated  in  large  trenches  that 
spanned the majority of the artifact‐dense portions of the sites discussed. The ceramic 
collections  thus  obtained  through  long‐term  and  large‐scale  excavations  of  the  sites 
allowed for detailed cross‐mending and vesselization. Close attendance to paste and glaze 
characteristics as well  as  vessel  form, developed  throughout  the many years of  cross‐




glass  containers,  MNV  was  calculated  quantitatively  due  to  the  difficulty  of  accurate 




MNV  analysis  in  historical  archaeology  see  Voss  and  Allen  2010).  MNV  counts  are 








the  merely  quantitative  basis  of  sherd  counts,  but,  rather  on  both  quantitative  and 
qualitative data from MNV counts.  
Six  glass  storage  vessels  with  wide  mouths,  probably  used  for  storing  pickled 
vegetables and fruits as well as preserves or condiments or both, were found throughout 
the three activity areas. This suggests that seafarers were bringing items—similar to the 






















Ware/Glass Type Vessel Form NF MNV
Ceramic
New England redware Jar, pot 111 7
UID 33 -
English brown stoneware Jar 13 2
American or German Stoneware Jar 5 1
Subtotal Ceramic Vessels  162 10
Glass































Jane Harris  found that  these  flacons where most often  filled with contents other  than 




the  regular blue‐green glass  that was  commonly produced at  French glasshouses but, 
rather,  are made  of  clear,  brown  and  pale  violet  glass  with  varying  degrees  of  post‐



























2010:  144–145,  p.  193,  fig.  13;  Pendery  1985:  107–109; Watkins  1950:  234).  Two are 










are  three  stoneware  storage vessels.  Two are English brown  stoneware  jars, probably 
from London and dated to the mid‐18th century (Fig. 6.1.15, 2) (Dellino‐Musgrave 2006: 
p. 119, fig. 7‐2; Glenn 2002: 185; Skerry and Hood 2009: 72–74). One further rim sherd 


































condiments and seasonings  that could  flavor and enhance  the meals  they cooked and 
consumed on this deserted island.  
???????????????????????????

















eight  fishing  lines,  six  dozen  fishing  hooks,  and  three  pairs  of  fish‐gigs  (MHMCB 1996 
[1766]: 207). The Roach carried fishing  lines, hooks and wire, a fish hook and pendant 
(probably a lure), plus a harpoon (MHMCB 1996 [1766]: 210). Finally, the Polly featured 









the  fish  remains  that  have  been  recovered  at  the  site  as  these  will  supplement  our 
information about fishing techniques. A total number of 192 individual specimens were 





screening  the  sand  excavated  from  the  trenches  through  1  mm‐wide  metal  meshes. 
Notably,  fish specimens were not found in either of the other two activity areas, even 
though the backfill from the trenches excavated there was also screened. This might be 
due  to  preservation.  The Dunes matrix  is mainly  loose  dry  sand  that  conserved  bone 






















occasionally  breed  on  seagrass  beds  or  in  shallow  waters  as  well.  Three  individuals 
(NISP=8)  belonging  to  the  taxon  Haemulidae were  also  ascertained.  These  grunts  are 
ubiquitous on the reefs of the Venezuelan Caribbean.  
  Three individuals (NISP=9) of the species Sphyraena barracuda were found. Great 
barracudas  regularly occur  in nearshore coral  reefs,  seagrasses, mangroves and  in  the 
Table 6.1.5. Fish remains from the Dunes activity area, Punta Salinas. 


















































































carcasses  to  extract  their  long  hard  spines  for  the  purpose  of  modifying  them  into 









    During  the  two  field  seasons  in  January  and  August  of  2010  at  Punta 
Salinas, the archaeological team caught porgies, snappers and grunts while bottom fishing 






for  catching  very  large  groupers  (Epinephelidae),  snappers  (Lutjanidae),  sharks 




























Fish  were,  however,  not  the  only  creatures  captured  and  consumed  at  Punta 





stones  on  the  storm  terrace  to  the  east  of  the  saltpan.  These  were  in  fact  the  only 
mollusks targeted for food at Punta Salinas. Other edible bivalves and gastropods were 
also found but in marginal numbers. These included Chama sp., Astrea sp. Arca zebra and 
Lobatus  spp.  The  numerous  test  pits  dug  beyond  the  three  activity  areas,  primarily 
throughout the sandy plain,  identified small concentrations of material remains. There 
are 12 such small clusters (between 20 and 40 square meters each) that I term quigueros 













hearth  or  hearths  (although  the  strong  aeolian  erosion  blew  away  most  ashes  and 






























elite  parties  thrown  by  wealthy merchants  and  regular  seamen who  had  received  or 
brought  sea  turtles  from  the  West  Indies—were  a  popular  form  of  entertainment 
(Anonymous 456; Downey 1947: 190; Goodwin 2002: 139–40; Hunter 2001: 199). The 
seafarers would still have been on La Tortuga in most cases during the beginning of the 















































from negligible.  They  suggest  that  contrary  to what  the  large number  of  fish  remains 












cm.  The base of  the  fire pit was  seated at  around at  45  to 50  cm.183  The  fire pit was 
                                                            
183 The strata of the constantly shifting sandy matrix of  the Dunes activity area  is unreliable, and  in  the 
absence  of microstratigraphic  layers  it was  impossible  to  determine which  portions  of  faunal  remains, 

















the  treasure  hunters’  hole.  Subsequent  excavation  of  the  feature  suggests  that  a 
structured fireplace might also have also existed there. However, this statement cannot 
be fully supported by the evidence. There were also various smaller hearths found outside 








only  cooking  vessels  found  at  the  site  were  French  Vallauris  lead‐glazed  coarse 
earthenware marmites (the French term for cooking pot), also known as canaris (a Carib 
term  given  to  cooking  pots  in  the  French  Caribbean),  dating  to  pre‐1750  (Fig.  6.1.19) 
(Arcangeli 2012: 292, 299–306; Petrucci 1999). A minimum of three such cooking pots 
                                                            



































Salinas—aside  from  the  single  iron  rim  fragment—is  not  surprising.  It  is  possible  the 
disembarking seafarers put to use metal cooking pots as well as frying and sauce pans to 
prepare meals over the large fire pit in the Dunes activity area. They also may have used 
various other  fireplaces beyond, burning  firewood gathered from the mangrove  forest 
surrounding the Los Mogotes Lagoon.  



























Ware Type Vessel Form NF MNV













Whieldon‐type clouded /tortoiseshell‐ware Plate 5 1
British agateware Dish 3 1
Philadelphia‐style slipware  Bowl 47 3
Albisola‐type red earthenware Plate 15 3
French lead‐glazed earthenware. prob. Huveaune Soup plate 3 1
Dish  21 5
Subtotal 24 6
French faïence blanche, blue on white Plate  6 1
French faïence blanche, Provence blue on white Plate 7 1
French faïence blanche, Provence yellow on white Plate 1 1
French faïence brune, Rouen blue on white Dish 17 2
Chinese porcelain Soup plate 11 2












stoneware oval platter with a  feather‐edge184 were  found  (Fig.  6.1.21,  2).  These were 
quite fancy vessels to have been brought down on land and used at the site. Given their 
large size,  they might have been used to serve whole fish. A further British agateware 
dish, dating  to  the  second half of  the 18th  century, was also  recovered  (Fig. 2.1.21, 1) 
(Erickson and Hunter 2003: fig. 4; Noël Hume 1969: 132, 134; Grigsby 1993: p. 63, fig. 84). 
Two dishes are French faïence brune from Rouen, dating to between c. 1720–1800 (Fig. 
6.1.21,  3)  (Waselkov  and Walthall  2002:  72).  Five  further  dishes  are  probably  French 































Functional Vessel Class Vessel Form(s) MNV Percentage of Total MNV
Food-Related Vessels






Food Preparation Cooking pot 3 0.38%
Cauldron  1 0.13%
Sub‐subtotal Food Preparation 4 0.51%
Food Serving Dish, oval platter 9 1.14%
Oval platter 1 0.13%
Sub‐subtotal Food Serving  10 1.27%














Fiole,  small long‐necked glass bottle 19 2.41%
Glass flask  2 0.25%
Sub‐subtotal Beverage Storage 297 37.59%


















Pharmaceutical Storage Vial 18 2.28%
Sub‐subtotal Pharmaceutical Storage 18 2.28%
Snuff Storage Wide‐mouthed case bottle 5 0.63%
Sub‐subtotal Snuff Storage 5 0.63%
















only  thick  circular  lines  on  the  flange;  some  have  stylized  central  floral  motifs,  very 
reminiscent of French faïence from Brittany, and might well have been imitations (Fig. 
6.1.22,  17)  (Jelks  2007:  101–104;  Waselkov  and  Walhall  2002).  Another  plate  has 
manganese decoration consisting of a circle with a hexagon and spiral in the center with 
outwardly radiating horizontal brushstrokes (Fig. 6.1.22, 15). All of these aforementioned 







England  such,  indeed,  as  Bristol.185  The  remainder  of  plate  fragments  from which  the 
                                                            
185 The question of the provenance of most of these plates, however, is still quite debatable. Delft specialist 
John  Austin,  retired  Curator  of  the  Collection  of  Ceramics  and  Glass  at  the  Colonial  Williamsburg 
Foundation, has analyzed thousands of delft sherds from excavations in Colonial Williamsburg. He has never 


















































could  have  been  bought  as  soon  as  it  became  available  in  English  shops  by  seafarers 
arriving at  La Tortuga, who often  traversed  the Atlantic. Moreover, Miller  (2015: 1–2) 





documentary  records  in North  America  dating  to  before  1770.  This  presence  of  early 












Punta  Salinas  (MNV=17),  including  the  feather‐edged  oval  platter  mentioned  in  the 
paragraph on dishes (MNV=1), along with the diversity of rim decorations (nine different 
designs), suggests that the seafarers perhaps consciously chose the newest edge designs 
as  these  salt‐glazed  stoneware  vessels  came  out  of  the  Staffordshire  potteries  and 








Three Albisola‐type  red earthenware plates were  recovered dating probably  to 

















66–72).  The  third  is  a  plate  whose  provenance  in  France  cannot  be  pinpointed  with 
certainty.  It exhibits, nonetheless, the salmon‐red paste and hard and thick white  lead 
glaze  characteristic  of  French  faïence.  The  presence  of  French  ceramics  at  this  purely 









more  comfortably within  the  range  of  vessel  forms  and  decoration  known  from 18th‐
century  British  delft  potteries.  It  is  deep,  possibly  a  soup  plate,  with  blue‐on‐white 
decoration  consisting  of  diaper  and  braided  concentric  designs  and  a  central  floral 
arrangement  (Fig.  6.1.23,  3)  (Archer  1997:  p.  552,  Appendix  A,  shape M;  Garner  and 
















































used  occasionally  for  heating  food  as  well  as  stewing  and  cooking  desserts  such  as 
puddings (Janowitz 2013: 95–96).  















some  in blue,  others  in manganese purple,  others  in brown and  yellow and others  in 
brown. The dashes and the two different forms of glaze are certainly very similar to 17th‐ 
and early 18th‐century delft dashed chargers (Archer 1997: 73–95). It is in the form and 
decoration  that  the vessels differ, with  the basins being deeper and  the  floral designs 
presenting the more characteristic square brushstrokes of mid‐18th century British delft 
potteries. This all suggests that possibly following the phasing out of traditional chargers 
by  the  1740s,  these  small  basins—reminiscent  of  the  older  traditional  delft  forms—
started being produced (Archer 1997: 70, John Austin, pers. comm. 2010).  
It  is  puzzling why  these  delft  basins  do  not  appear,  or  at  least  have  not  been 






















Orient.  The  analysis  of  these  human‐scaled  entanglements  in  light  of  such  large‐scale 
processes such as the development of consumerism, globalization and modernity will be 

































know  that  the  seafarers  at  La  Tortuga were  consuming  locally‐caught  reef  fish, West 






into  dishes  and  eaten  on  site—as  inferred  from  the  archaeological  and  documentary 
records—included victuals such as  tack, various cereals and flours, grains,  tubers,  fats, 
cheeses,  sweeteners  and  other  condiments  and  seasonings.  These  ingredients  would 
have been cooked over rudimentary open fires and on the only brick‐lined fire pit at the 






















probable  that  given  the  dry  and  salted  food  available  at  sea, many  seafarers  put  the 
unpopularity of fish back home aside and yearned for fresh fish flesh to enliven their diet. 
Important to note, however, is, when trying to approximate just how seafarers consumed 
fresh  fish,  there  are  no  merchant  mariner  cookbooks  extant  from  the  18th  century. 
Interpretations are primarily based on such 18th‐century land‐based cookbooks as that by 
Hannah Glasse (1774) first published in England in 1747.  
As  opposed  to  fish,  shellfish,  lobster  and  especially  sea  turtle  (particularly  the 
green turtle [Chelonia mydas]) were highly esteemed in New England, the Caribbean and 
Europe  (Dawson  2005:  217–228).  Sea  turtle meat  and  eggs were  even  considered  to 
possess fine medicinal qualities, including the capacity to cure scurvy (Dawson 2005: 268–
269). The large number of West Indian top shell recovered at Punta Salinas suggests that 
it was a particularly  targeted  resource,  if easily  collected  in  large quantities. Once  the 
meat had been removed from the mollusk’s shell,  it had to boil for at  least an hour to 
become tender. Then it could have been stewed with the addition of fats, various spices 
















hardy  and  filling.  Seafaring  recipes  were  not  fixed  but  rather  general  combinations. 
Procedures were heavily dependent on what ingredients were on hand and what cooking 

































and  flour  to  cook  hearty  meals.  Perhaps,  if—as  I  suggest—the  material  evidence  is 













Tortuga.  Therefore, hogs were most  certainly  taken  for  consumption during mariners’ 
prolonged  salt‐raking  stay  on  the  island.  Since  these were  Stiles’  hogs,  I  suggest  that 
rather than necessarily killing them to feed his ship’s company (the Polly’s victuals already 
included two large coops of fowl), he intended to feast on them with fellow captains at 
Punta  Salinas  in  order  to  show  off  his  purchasing  power  and  hospitality.  The  28 




18th‐century  cookbooks,  it  is  possible  that  what  the  captains  were  eating  was  some 
version of Bath chaps, which were the lower jaw bones (and often also, upper jaws) of 
pigs  with  attached  cheek  and  tongue,  often  brined  and  dried  (Davidson  2014:  67).  If 
roasted over the fire, the thick skin on the cuts might have turned into tasty crackling; 
alternatively, they might also have been eaten as cold‐cut delicacies.  





similar  to  the  gelatinous  and  creamy  puddings  of  today.  Often,  boiled  and  steamed 










such  as  cinnamon  and  nutmeg.  The mixture was  then  placed  in  a  pudding  cloth  and 
submerged  in  boiling water  for  a  few  hours  (Grossman  and  Thomas  1997:  28–29).  A 
molasses sauce could then be poured over the result. (Oliver 1995: 110).  
The  rudimentary  cooking  conditions  at  Punta  Salinas  certainly  limited  the 
complexity of dishes  that  could be prepared on  land.  It  is, nonetheless, probable  that 
more complex baked dishes such as pies and cakes were prepared on board then brought 
to  shore  for  consumption.  The  complexity  of  dishes  also  depended  on  the  culinary 
expertise  and  experience  of  the  ship’s  cook.  On  these  small  ships  with  an  average 
complement of but seven men, it is improbable that a proper cook existed as all hands 
were necessary for navigation at sea, work in ports and salt raking at Punta Salinas (Earle 
1998:  71).  For  example,  Ashley  Bowen  from Marblehead, Massachusetts,  served  as  a 
regular seaman when he began his life at sea on a Boston merchant ship. Nonethless as a 
youngster he was occasionally entrusted  to—with  limited skill— prepare meals  for his 
captain (Vickers 2006: 42–45). It  is probable that one particular seaman was entrusted 












of  a  certain  refinement  were  also  important,  and  commonplace  at  the  rudimentary 





of  the  Polly,  Benjamin  Stiles,  possessed  two  “large”  dishes  among  his  personal 
possessions confiscated by the Spanish corsairs (Table 6.1.9). Although the level of dining 
refinement  represented  by  certain  dishes  didn’t  necessarily  reflect  the  food  they 














and  one  of  his  mariners,  whose  personal  belongings  were  also  inventoried,  had  no 








account here. Foodway practices at  the site might have changed  throughout  the 18th  century. The vast 
majority of the material remains of seafarers camping on land date to after 1720. Thus even within those 
61  years  before  the  terminus  ante  quem  of  1781  after which  the  site was  abandoned,  there was  time 
enough for considerable variation in dining practices. Given the lack of proper stratigraphy at the site and 
the  greatly  dispersed  and  palimpsest‐like  nature  of  the  site,  how  foodways  changed  through  time  is 
impossible to determine.  
Table 6.1.9. Tablewares on board Bermudian vessels. 















2 mess tubs  China sauce boat     






















site  might  have  been  used  at  table  as  cutlery  and  not  only  for  food  preparation.  A 
minimum number of 42 (minimum number of fragments= 56) individual pewter spoons 
were recovered at Punta Salinas (Fig 6.1.24). Many of these spoons exhibit crudely incised 



























2010:  159).  Forks  made  a  relatively  late  17th‐century  appearance  on  middling  British 
tables  (Noël Hume 1969:  177–179) but were  increasingly used  in 18th‐century Britain. 









weeks  camping  on  the  deserted  island.  Things  that  have  not  been  recovered 








accessories  that  would  have  enabled  and  refined  the  dining  experience.  The  Porgey 
carried two chairs (valued at £3, which was relatively expensive), and the Roach and the 
Polly had a table each (why there is no matching table to the chairs and no chairs to the 





seats  improvised  from wooden barrels and sea chests  in  the manner of pirate captain 
George Lowther and his officers (Fig. 6.1.10).  
All of these refinements contrast rather markedly with the mess tubs listed in the 
inventories  of  the  three  sailing  vessels  (Table  6.1.9).  Mess  tubs  or  “kids”  were  large 








on  the  sandy  plain  beyond  the  activity  areas  (Fig.  6.1.8)  consisted  of  dark  patches  of 





fragments  of  white  salt‐glazed  stoneware,  creamware  plates,  punch  bowls,  German 
stoneware  water  bottles  and  bottle  glass.  It  can  be  suggested  that  perhaps  regular 
seamen, off of work on the scorching saltpan during the hottest part of the day, sat under 








Given  the  intensity  and  extent  of  successive  annual  activities  at  Punta  Salinas 
occurring throughout the 18th century, and the thousands of seafarers who walked its dry 
sands,  my  interpretation  of  the  patterning  of  material  remains  cannot  be  taken  to 
faithfully represent what was happening at any one time at the site or during any one 
























stands  and  condiment  bottles  along with  elegant  plates  and  dishes  on which  nestled 
crunchy pork chaps, crispy reef fish and steaming speckled puddings. The smells arising 
from these tables wafted across the bleak expanse of the island towards the saltpan and 










chocolate.  As  with  the  previous  sections  on  dining,  I  will  begin  by  explaining  what 
beverage  supplies  were  customarily  taken  on  board  small  Anglo‐American  merchant 
ships. In order to reconstruct the assemblages of drinking practices at the site I will then 
incorporate and discuss in detail the recovered alcoholic beverage storage vessels. Finally, 
I  will  discuss  the  alcoholic  beverage  serving  and  consumption‐related  vessels  then 
































Brigantine Porgey  Brigantine Roach  Sloop Polly  Capt. Benjamin Stiles 
(Sloop Polly) 
40 gallons of rum   45 gallons of rum   40 gallons of rum  1 keg of brandy 
4 gallons of old spirit  9 gallons of old spirit  3 water casks   




































of  the  different mixtures  that  could  be made  from  these  plus  other  ingredients.  The 
principal such concoction was punch. 
Water was apparently not favored by the Bermudian seafarers. Whereas the Gull 














rum and other  spirits presents a convincing documentary case  for  the prevalence and 
importance of alcohol drinking in the everyday activities and practices surrounding salt 
raking at Punta Salinas. But what does the archaeological record reveal about this matter? 
The  archeological  evidence  indicates  that  food  was  only  a  small  fraction  of 
consumption at Punta Salinas. In fact, as shall be discussed further on, drinking probably 
played a more important role in captain‐to‐captain peer relations and captain‐crew labor 




only  22.78%  (MNV=180)  (Table  6.1.8).  Beverage  consumption  vessels  (34.56% 
[MNV=273]) more than double those useful for food consumption (15.57% [MNV=123]) 
(Table 6.1.8).194 Punta Salinas falls amply within Kathleen Bragdon’s (1988: 90) definition 






















color  (Fig.  6.1.25,  4–5)  (van  den  Bossche  2001:  p.  30,  pp.  80–82,  plates  24  and  25; 
Dumbrell 1983: 91–99; Jones 1986; Noël Hume 1969: 64–68). The heights and range of 















Ware/Glass Type Color Vessel Form(s) NF MNV
Ceramic
Rheinish stoneware N/A Water bottle 600 91
Rheinish and English stoneware N/A Bottle, bellarmine bottle 215 37
Lead‐glazed earthenware, poss. North Carolina  N/A Barrel/Flask 1 1
Subtotal ceramic vessels 816 129
Glass
English late onion‐shaped bottles  Dark green Onion‐shaped bottle (short neck and untooled string rim) 15
English cylindrical mallet bottles Dark olive green Cylindrical mallet bottle (tooled string rim) 8
English cylindrical bottles Dark green Cylindrical bottle (tooled string rim) 60
Dutch/Belgian cylindrical bottle Olive green Cylindrical bottle ('lady's leg' neck) 833 1
Dutch/Belgian cylindrical bottle Dark olive green Cylindrical ‘Long neck’ utility bottle ('langhal') 1
French cylindrical mallet  bottle  Olive green Cylindrical mallet utility bottle (untooled string rim) 1
French cylindrical bottle Grass green Cylindrical utility bottle (v‐tooled string rim) 1
Prob. Belgian onion‐shaped bottle Olive green Dutch' onion‐shaped bottle 1
Case bottles Black and dark green Case bottle 463 51
Dutch/German case bottle Emerald‐green  Vertical straight‐sided case bottle (untooled string rim) 1 1
English/Dutch octagonal bottle Black Octagonal bottle 4 1
French cylindrical storage flacons Blue‐green Cylindrical storage flacon (flanged finish) 108 6






Poss. German/French small long‐necked bottles Colorless Small long‐necked bottles (vertically ribbed or sl ightly 
writhen molding, straight and flared finishes)
44 2
French fioles Blue‐green Fiole 3
English/American rectangular flask Colorless Rectangular flask (with concave chamfers) 3 1
Bohemian octagonal bottle Colorless Octagonal bottle (wheel‐engraved and painted) 5 1
Subtotal glass vessels 1496 168





























6.1.12)  (van den Bossche 2001: pp.  131–132, plates  83  and 84;  Jones 2010:  104–106; 
McNulty 2004: 22–24). Case bottles were rectangular bottles with an almost horizontal 
shoulder,  a  short neck and either a  straight body  (in earlier examples) or  a body  that 
tapered from shoulder to base (in later examples) (Jones and Smith 1985: 14–15). Their 
name  comes  from  the  fact  that  they were made  to  fit  easily  into wooden  cases.  The 
square bottles were placed upright into compartmentalized boxes containing nine, 12 or 
15 bottles  (Jones 2010: 103). The base diameters of  the  recovered case bottles  range 
between 6.5 x 6.5 cm and 10 x 10 cm, suggesting that they might have held volumes from 
one quart to half a gallon (Jones 2010: 105). Case bottles were produced in almost every 
European  country  and  also  in  the  American  colonies.  It  is  thus  difficult  to  precisely 
pinpoint  their provenance  (McNulty 2004: 23–24, 1971: 107). Given  that most have a 
downward‐tapering body, the bottles from Punta Salinas were probably produced after 
1750  and before  1780  (Jones  and  Smith  1985:  24; McNulty  2004:  23–24). Dutch  case 

















at  table  for  the  serving  of  alcoholic  beverages,  especially  among  convivial  masculine 
groups  like those on Punta Salinas  (Jones 1986: 22–26).  Indeed,  iconography  from the 
time suggests that having bottles on the table was a commonplace practice. 
  The  remaining  bottles  (Table  6.1.12)  include  an  assortment  of  different  types 
including 15 English late‐17th‐ and early 18th‐century onion‐shape bottles (Fig. 6.1.25, 6) 
(Bossche 2001: 30, 66–79, 91; Noël Hume 1969: 63–64), eight English cylindrical mallet 
bottles,  a Dutch or Belgian  langhal or  long‐neck utility bottle  (8)  (Bossche 2001: 129), 
various  French  tall‐neck  cylindrical  storage  flacons  (7)  (Catherine  Losier,  pers.  comm. 
2011; Harris  1979:  101–103,  136–137; Willy  van  den  Bossche,  pers.  comm.  2010),  an 
octagonal case bottle and a large English case bottle, among others. Apart from the onion 
bottles, the remainder date from the first third to the latter portion of the 18th century. 











211).196  It can be suggested that  they were of French manufacture, as  they are of  the 
same proportions as small French fioles (9) (Harris 2000: 236–239). However, the color of 
most  (apart  from one blue‐green example)  is markedly not  the blue‐green color most 
often  associated with  French  glass  factories.  Perhaps  they were  instead  of  Bohemian 
manufacture (Willy van den Bossche, pers. comm. 2010).  
Finally, a total of 129 individual ceramic beverage containers were found (Table 











except  for a  few  fragments. One of  these  features a  stylized “bearded man”  stamped 
below the rim; another, an elaborate stamped medallion indicating a possible mid‐to‐late 
                                                            







17th‐  century date  (18–19)  (Noël Hume 1969: 55–57).  Still  another  fragment  is  from a 
German jug with stamped floral decorations painted in cobalt blue (19) (Skerry and Hood 
2009:  48–49).  Most  of  these  large  stoneware  jugs  were  likely  multi‐purpose  vessels, 
useful for the storage of water and alcoholic beverages as well as oils and other liquids. 



















a  previous  article  (Antczak  2015).  In  this  section  I  will  summarize,  expand  upon,  and 
update a few aspects of that investigation. Excavations at Punta Salinas have revealed a 








body  and  are  possibly  skeuomorphs  of  similarly  decorated  fine  silver  punchbowls  (1) 











































White  2011:  93),  New  England  black  lead‐glazed  redware  (7  minimum  vessels)  (9) 











Ware/Glass Type Color Vessel Form(s) NF MNV
Ceramic
English delft  Punch bowl 336 43
Tea bowl 19 8
N/A Saucer 7 1
Pitcher 1 1
Sub‐subtotal 363 53
English creamware Punch bowl 206 53
Mug 77 12
Cup 6 1




English white salt‐glazed stoneware  Punch bowl 94 23
Mug 29 6




Chinese Porcelain Tea bowl/punch bowl* 71 17
N/A Punch bowl 6 6
Tea bowl 5 2
Sub‐subtotal 82 25
New England black lead‐glazed redware Punch bowl 48 7
N/A Mug 31 2
Sub‐subtotal 79 9
English brown stoneware, Derbyshire or Nottingham Punch bowl 69 5
N/A Mug 1 1
Sub‐subtotal 70 6
Scratch‐blue white salt‐glazed stoneware Punch bowl 21 4
N/A Tea bowl 8 1
Sub‐subtotal 29 5
English slipware Two‐handled cup 15 3
N/A Pitcher 34 1
Sub‐subtotal 34 4
Whieldon‐type clouded/tortoiseshell‐ware N/A Coffee pot/chocolate pot 8 1
Debased scratch‐blue white salt‐glazed stoneware N/A Mug 37 7
English sgraffito slipware N/A Cup 5 2
English hand‐painted creamware N/A Punch bowl 2 1
English pearlware N/A Cup 2 1
English black salt‐glazed stoneware N/A Punch pot 10 1
Whieldon‐type Melon ware N/A Teapot 30 1
Whieldon‐type Cauliflower ware N/A Teapot 1 1
Buckley ware  N/A Pitcher 40 1
New England lead‐glazed redware (green glazed inteN/A Coffee/chocolate pot 12 1
French faience brune, Rouen plain N/A Pitcher 4 1
Rheinish stoneware, Westerwald N/A Mug 4 1
Subtotal ceramic vessels 1306 224
Glass




Prob. Bohemian glass tumbler Colorless Tumbler (polychrome enameled) 17 4
Prob. Bohemian mugs Solarized‐violet Mugs (applied threads of glass) 6 4
Prob. Bohemian mug Opaline glass Mug (polychrome enamel on milk/opaline glass) 30 1
Prob. Bohemian mug Colorless Mug (plain) 4 3













the  highest  percentage  figure  comes  from  the  late  phase  of  Shields  Tavern  in 
Williamsburg,  Virginia  (1738–1751),  where  54  punch  bowls  represented  29.8%  of  the 
total number of ceramic tableware recovered (181 minimum vessels) (Brown et al. 1990: 
99).  Furthermore,  beverage  consumption  vessels  (including  punch  bowls)  at  the  New 





The  punch  bowls  from  Punta  Salinas  are  relatively  small  and  portable  items, 
perfectly suited for stowing in a sea chest—a characteristic indispensable to a seafarer’s 
mobile lifestyle. They fall within Anne Yentsch’s (1991: 65) category of small bowls used 














bowls  studied by Archer  (1997: 283) which  is 30.5  cm. The  smallest punch bowl  from 
Punta Salinas was 12.6 cm in diameter and the largest 24 cm.198 















used at  elite merchant parties  in  the 18th  century where punch was often  ladled  into 

























the  abovementioned  largest  published  delft  tea  bowl  (12.1  cm  in  diameter),  I  set  an 
arbitrary  cut‐off  diameter  of  12.5  cm. Above  this  size,  for  purposes  of  categorization, 
bowls from Punta Salinas were categorized not as tea bowls but as punch bowls.  
It could plausibly be suggested that some of the vessels I have identified as punch 


















one  English  black  salt‐glazed  stoneware  punch  pot  were  recovered  roughly  dating  to 
































number of mugs  (37  vessels)  (Table 6.1.8). Mugs would  have  generally  been used  for 
drinking alcoholic beverages such as beer at taverns and at home. Although there is no 
documentary evidence for beer at Punta Salinas, it is possible it was also one of the many 





















(Bohemian) beer mugs dating  from  the  18th  century  (7)  (Willy  van den Bossche,  pers. 
comm. 2010). A final fine Bohemian glass mug is made of opaline (non‐translucent) glass 
and decorated with cold‐painted polychrome enamel (8) (Willy van den Bossche, pers. 
comm.  2010).  The  Brigantine Roach had  two  “stone mugs”  and  two  smaller  ones  on 














lead‐glazed Buckley  earthenware  pitcher  from  the  second  half  of  the  18th  century  (2) 
(Noël Hume 1969: 133, 135); as well as a delft, white salt‐glazed stoneware and a French 
faïence brune, Rouen plain pitcher each. The presence of pitchers at La Tortuga suggests 













(all of which probably with dotted  rims) dating  to  the  first half of  the 18th  century  (1) 
(Grigsby 1993: 56; Orr 2003: 252).  




























varied  in  the many  17th‐  and  18th‐century  recipes,  but  generally  included  spirit  (rum, 
brandy  and  arrack)  or  wine,  fruit  (limes,  lemons  or  oranges),  sugar,  spices  (usually 
nutmeg) and water  (Goodwin 2002: 131; Rice 1983: 95).  Punch has been  traditionally 
ascribed  an  Asian  origin.  Nonetheless,  there  is  a  strong  claim  that  it  was  an  English 
invention originating on board 17th‐century  ships  travelling  to Asia  traversing  the  vast 
Pacific, Indian, and Atlantic oceans (Gollannek 2008: 164; Harvey 2012: 173–174; Kimball 
1945; Wondrich 2010: 37).  




large  delft  and  porcelain  punch  bowls  and  their  accompanying  assortment  of 











one of  the  five  ingredients of  punch,  however, would have been  a  luxury  aboard any 
vessel. The 91 German stoneware mineral water bottles recovered at Punta Salinas most 
probably  contained  fine German  spa  or  Selters  (Seltzer) water.  A  1786  “Royal”  punch 
recipe published in The Bermuda Gazette, among other exotic spirits, calls for “2 Bottles 
of  Seltzer Water”  (cited  in  Fortenberry  and  Carlson  2015:  585).  The  large  number  of 
German  water  bottles  is  a  prime  example  that  even  water,  the  most  seemingly 
inconspicuous ingredient in the making of punch, could be exotic on La Tortuga where no 
fresh water could be found.  
Punch,  that  “quintessential  Atlantic  world  beverage”  as  art  historian  Eric 




























As previously mentioned,  the 1766  inventories of  the  three Bermudian vessels 
also showed abundant stores of alcohol (Table 6.1.10) as well as punch ingredients and 
paraphernalia. The Porgey carried two punch ladles and a large tin sugar box, whereas, 
the  Brigantine  Roach  transported  similar  stores  including  a  “China  Bowle,”  the  18th‐






































Other  objects  found  at  the  Dunes  include  items  used  in  typical  tavern  leisure 











Punta  Salinas.  Pipe  fragments,  especially  stems,  often  figure  as  some  of  the  most 
abundant archaeological remains at colonial sites. Yet at Punta Salinas only 35 stems and 






the  campsite  on  the  dune.  No  pipe  stems  were  found  on  the  saltpan  suggesting,  as 
mentioned  in  Chapter  5,  that  a  strict  regimen  of  orderliness  and  cleanliness  was 
associated with salt raking. Two smoking‐associated finds were also located during metal 




































Two copper‐alloy escutcheons belong  to sea chests  (2). Furthermore, a  large  iron  lock 
mechanism exhibits  impressions of wood on  the corroded  iron of  its  interior where  it 
would have been inserted into the wooden frame of a chest (4). Clearly, no matter how 
convivial  and  merry  the  dining  and  drinking  assemblages  at  Punta  Salinas,  captains 
preferred to keep their personal belongings securely under lock and key when they were 


























what was  probably  a  sand  hourglass  (3)  strongly  suggest  that  the  captains who were 
drinking  and  dining  on  the  Dunes  were  simultaneously  interested  in  timekeeping  to 
manage the salt‐raking  labors of  their crews. These findings echo Mark Leone’s  (1988: 
242)  interpretation  of  clocks  and  watches  in  the  18th  century  as  often  serving  the 















the Dunes  activity  area  as well  as  objects  associated with  gambling  and  time‐keeping 
suggests  that  the  activity  area  was  largely  and  repeatedly  occupied  by  the  most 
economically adventurous New England seafarers and by  those with most authority—
namely the captains.  
Unhindered  by  the  four walls  of  a  traditional  tavern,  the  captains—obliged  to 





worldview placed a greater emphasis on  the  individual,  as evidenced by portable and 
personal—not  communal—punch  sneakers.  These  changes,  evident  at  Punta  Salinas, 
were also echoed in individual drinking preferences in New England taverns during the 
second  half  of  the  18th  century  (Garvin  and  Garvin  1988:  157–158;  Rice  1983:  98). 





concern  for  individuality,  punch‐drinking  was  still  a  thoroughly  communal  affair.  The 
temporary open‐air tavern by the saltpan offered captains a prime setting not only for 
dining  with  peers,  but  for  alcohol‐based masculine  sociability.  As  has  been  noted  by 
cultural historians, punch was not usually served with meals. Imbibing it was most often 
a separate ceremony in its own right (Detweiler 1982: 34; Harvey 2008: 216). Punch was 
probably consumed between or  following meal times. Moreover, unlike solid  fare,  the 
alcoholic  punch  in  itself  functioned  as  a  social  lubricant.  Alcohol  is  known  to  be  an 
important  agent  in  fostering  social  interaction,  communication,  companionship, 
camaraderie,  conviviality  and  sociability  (Douglas  2003;  Hawdon  2005:  177;  Marshall 
1979: 453). The role of punch at Punta Salinas was no different. Gollannek (2008: 213) 
describes the socially “magnetic” role of the punch bowl and its alcoholic contents as a 
social  lubricant around which strangers  felt at ease. For  the captains at Punta Salinas, 



















NOLS—were  owners  of  the  vessels  they  piloted,  indicating  a  certain  degree  of  social 
mobility in the business of maritime trade. 
The  convivial  gathering  of  captains  would  also  have  involved  exchanges  of 
information,  news  and  gossip.  The  captains  indeed  exhibited  great  solidarity  and 






also  probably  engaged  in  the  typical  tavern  activities  of  gambling  and  cock‐fighting 
(Brown et al. 1990: 53; Rice 1983: 111). Toasting and health‐drinking, important rituals in 















“supercharged space[s]  for  the sensory consumption of empire.”  It was  through these 
fashionable bowls and their accompanying things  that captains could underscore their 
cosmopolitan identities and their connections to far‐flung places in the Atlantic world and 


















however,  do  not  relate  to  conditions  of  wage  labor  but  rather  to  incentivizing  and 










ships.  The  captains  thus  exercised a  form of power  through distributing  alcohol more 
subliminal  than  the  employment  of  outright  violence  in  order  to  manage  their  men. 
Strategic  alcohol  disbursement  was  a  widespread  phenomenon  at  sea.  The  most 
emblematic  example  was  the  British  Navy’s  daily  rum  ration  for  seamen  that  began 









are  very  requisite, where  so much  heat  is;  for  the  spirits  being  exhausted with much 
sweating, the inner parts are left cold and faint, and shall need comforting, and reviving 
[with more strong drinks].” In the same vein, Philadelphian Daniel Roberdeau (Rice 1983: 
96)  wrote  in  1763,  “In  our  extream  Hot  weather  we  cant  do  well  with  out  Punch.” 
Historian Neville Connell (1957: 1) argues that the tropical climate is the reason for there 
existing fewer 17th‐ and 18th‐century accounts of drunkenness in the Caribbean relative 
to  the  Atlantic  world  as  a  whole:  sweating  in  the  sun,  drinkers  were  less  prone  to 
drunkenness.202 
At Punta Salinas, the seamen’s workday on the saltpan was probably not constant. 
The arduous environmental  conditions of  the  site  likely dictated a  truncated  schedule 
with the crews raking, bagging and transporting salt to the shore then to the ships during 
the early mornings, late afternoons and nights. In the late 16th century, Spanish military 
































incentivizing  their  work,  alcohol  simultaneously  functioned  as  a  safety  valve.  For  the 
captains, it provided a means of veiling the now‐blatant line of labor division and social 
distinction  drawn  between  themselves  and  their  crews  at  Punta  Salinas.  Indeed,  as 












and  horizontal  collectivism,  and  accentuated  their  anti‐authoritarianism.203  With  the 
intoxicating  incentive  of  alcohol,  on  La  Tortuga  salt‐raking  crews  were  deployed  and 
controlled by their captains in the context of the strict and paternalistic maritime labor 
relations  against  which  the  renegade  baymen  were  rebelling  through  uncontrolled 


















The  sunbaked  campsite  of  Punta  Salinas was  not  only  the  site  of widespread  alcohol 
consumption, primarily  in  the  form of punch. The archaeological evidence  from Punta 
Salinas has so far demonstrated that the caricatures of 18th‐century seafarers as rough 
and  alcohol‐dependent men were  in  fact  very  far  from  reality.  Sea  captains  at  Punta 
Salinas engaged in elaborate punch‐drinking ceremonies and dining practices with all the 
required  fancy  and  oftentimes  exotic  and  expensive  tableware  and  other  requisite 






dating to c. 1747–1780 (2)  (Grigsby 1990: 186–187). Another  is  the  fragment of a  fine 
Whieldon‐type Cauliflower‐ware teapot also from Staffordshire and dating to c. 1765–
1780. (3) (Grigsby 1990: 188–189). Another is a creamware teapot, and the last two are 
both  white  salt‐glazed  stoneware  examples.  Two  coffee  or  chocolate  pots  were  also 
found. They were much larger than the teapots and exhibited cylindrical rather than ovoid 



















As  mentioned  previously  in  the  description  of  punch  bowls,  I  differentiated 
smaller tea bowls from larger punch bowls through an arbitrary cut‐off diameter of 12.5 
cm. Clearly near  the demarcation  line,  a  small  difference  in diameter would not  have 
reliably determined use. Small punch bowls might have been used for tea‐drinking and 
large tea bowls for punch. Thirteen tea bowls were found at Punta Salinas. Eight were of 






















and  1  lb.  of  green  tea  (MHMCB  1996  [1766]:  218).  A  copper‐alloy  tea  kettle  spout 
refashioned into a pipe has already been mentioned, and could have been broken off on 
the island then reworked into the pipe. It is also interesting to note that the Porgey had a 







kettle  for  tea,  coffee  or  chocolate.  It  was  surely  an  expensive  and  showy  piece  of 
paraphernalia,  although  as  the  inventory  of  the  Porgey  suggests,  this  particular  item 
belonged to the ship. A puzzling copper‐alloy piece that could well have been part of such 
a stove apparatus was recovered at Punta Salinas (Fig. 6.1.39).  
The  archaeological  and  documentary  evidence  unequivocally  proves  that  tea‐
drinking  occurred  at  Punta  Salinas;  coffee  and  even  chocolate  might  also  have  been 
consumed. Drinking hot tea on hot La Tortuga, however, does not seem to be something 
that we would do today—it seems anti‐intuitive to our modern‐day Western sensibilities. 


















with  breakfast  or  socially  in  the  afternoon  or  early  evening  (Roth  1963:  64,  66).  Tea‐
drinking seems to have gone hand in hand with punch‐drinking in late 18th‐century Boston 
as suggested by Baron Cromot du Bourg, a French visitor to the port city: “They take a 
great deal of  tea  in  the morning… About  five o’clock  they  take more  tea,  some wine, 
madeira, punch, and this ceremony lasts until ten o’clock” (Sherrill 1915: 155). Since the 
majority of ship captains and crews at La Tortuga throughout the 18th century came from 









well‐documented  norms  of  gendered  use  of  the  ceramic  objects  involved  in  the  two 
ceremonies during the 18th century (Harvey 2008; Roth 1963). On Punta Salinas, the re‐
assembling  of  the  vibrant  assemblages  of  drinking  has  greatly  complicated  the  neat 
picture of Anglo‐American drinking practices in the 18th century. My research indicates 
that  seafarers,  often  caricatured  as  unmannerly  and  unpolished  salty  dogs,  in  fact 
entertained themselves at Punta Salinas surrounded by a material equipage rivaling that 
















as  rabbits,  as  well  as  Dutch  red  earthenware  saucepans  and  skillets  and  shipboard 
provisions brought from the Netherlands. Some meals were probably consumed in situ 
by  the musketeers  garrisoned  in  the  fort  and  by  the  salt‐raking  crews. Nonetheless,  I 
suggest  that  the  butchery  of  local  goats  (known  from  textual  evidence  to  have  been 
hunted by the Dutch), and the cooking and consumption of the majority of meals occurred 
in  the  relative  safety  of  the  fluits  anchored  in  Punta  Salinas  Bay.  This  state  of  affairs 
resulted in limited archaeological evidence of food consumption on land. The Dutch also 
engaged in drinking while on  land, although the evidence here  is once again grudging. 
This  suggests  that  either  most  of  these  activities  occurred  on  board  or  that  most 
tableware was wooden and broke less easily than ceramics, which meant it was returned 









  In  turn,  the Anglo‐American assemblages of  practice  at  Punta  Salinas  could be 
much  more  thoroughly  reassembled.  The  diversity  and  size  of  the  archaeological 
collection from the site—including a staggering 790 individual ceramic, glass and metal 
vessels—goes hand in hand with the breadth and detail of documentary evidence. The 
uniquely meticulous  inventories  of  items  confiscated  from on board  three Bermudian 





studied  in  this  dissertation.  Such  was  the  level  of  detail  possible  that  even  seafaring 
dishes—whether roasted pork jowl, lobscouse or West Indian top shell stew—from the 
time could be reconstructed through the  judicious  interlacing of archaeological,  faunal 
and  textual  data.  The  archaeological  evidence  strongly  suggests  that  the  majority  of 










offered  Anglo‐American  captains  a  unique  tavern  space  in  which  they  could  engage 
bibulously  with  other  captains,  show  off  their  personal  material  goods,  and  possibly, 
establish friendships plus future commercial alliances. In contrast to its current bleakness, 
18th‐century Punta Salinas saw a seasonal hubbub of activity. Between January and early 

















CHAPTER 6 │ PART II 
THE LIVED SALTPAN:  






and  on  the  leeward  (northern)  shore  of  Cayo  Sal  (Fig.  6.2.1  and  6.2.2).  Initial 
archaeological reconnaissance of the CS/A site was undertaken in 1982 by Ma. Magdalena 
and Andrzej Antczak. Systematic archaeological excavations were initiated thereafter and 
included numerous  shovel  and  test  pit  that helped delimitate  the  contours  of  a  trash 










































































and  French  turtle  fishermen,  unlike  the  Anglo‐Americans  at  La  Tortuga,  did  not  have 




above,  these  fishermen  had  corrales  that  might  have  contained  livestock,  which 
complemented the provisions that were brought to them from the mainland. In the case 








Archaeological  excavations,  however,  have  revealed  valuable  information  on 
provisioning at the site. A total NISP of 625 mammal‐bones was recovered at CS/A (Table 
6.2.1).  Of  these  specimens  seven  belonged  to  pig  (Sus  scrofus  domestica)  and  611 
belonged to cow (Bos taurus), with seven specimens unidentified. MNI counts resulted in 
the  identification  of  at  least  one  individual  pig  and  four  cows  among  the  specimens, 
suggesting  that  the  bone  remains  belonged  to  a  large  number  of  different  individual 
animals. The large quantity of cow bones from the CS/A site and low MNI initially seems 




















at  the  site were  being  provisioned  by  the  colonial  Spaniards  from  the mainland,  and 
Venezuela was  a major  consumer  as well  as  supplier  of  salted  and  dried  beef  to  the 
Caribbean  in  the  late  colonial  era  (Arcila  Farías  1946:  408;  Brito  Figueroa  1978:  196; 
Lovera 1988: 74; Torres Sánchez 1997). Detailed zooarchaeological analysis of the bone 
remains must be still undertaken to determine a more careful MNI and which types of 



























Ware/Glass Type  Vessel Form  NF  MNV 
Ceramic          
Spanish earthenware, Sevilla  Botija (olive jar)  268  32 
Lead‐glazed coarse earthenware (morroware)  Jar  3  3 
   Damajuana (long‐necked jar)  1  1 
   sub‐subtotal   4  4 
Prob. Frence faience brune, Gênes  Jar  5  1 
French lead‐glazed earthenware, Vallauris  Jar  3  1 
Subtotal Ceramic Vessels      280  38 
Glass          







Subtotal Glass Vessels     28  12 






 1987:  33–34; Goggin  1964:  283; Marken 1994:  133–135). Only  one has  a  “9  E” mark 
stamped on the shoulder, and one has a flat base (4 and 3). Botijas used for storing ship 
provisions in the 18th century are known to have contained olive oil, vinegar, and other 






























faïence  brune  jar  from Gênes  (Amouric  and Vallauri  2007:  242–243),  and  the  other  a 
Vallauris  lead‐glazed  earthenware  jar  (Petrucci  1999:  113).  These  perhaps  contained 
animal fats or preserves such as anchovies, capers and olives. A further two glass vessels 
are a probably German wide‐mouthed case bottle and a French wide‐mouthed cylindrical 





preserves and  savory  fixings.  Ten  French  “case”  flacons, also present among  the 18th‐
century finds from Punta Salinas, were also found at CS/A. As has been mentioned in Part 

























Family  Taxon & vernacular name  Premaxillary  Dentary  MNI  Observations 
Right  Left  Right  Left 
Epinephelidae  Epinephelus sp. (Grouper or mero)  8  4  2  4  10    
Serranidae  Epinephelus itajara (Atlantic goliath grouper or Mero 
guasa) 
‐  ‐  ‐  ‐  1  Six large 
vertebrae 
Lutjanidae  Lutjanus sp. (Snapper or pargo)  3  5  4  3  8    
Sphyraenidae  Sphyraena barracuda (Great barracuda or picua)  1  1  1  1  2    
Scaridae  Scarus sp. (most probably Scarus guacamaya)  1  1  ‐  ‐  1    
(Rainbow parrotfish or pez loro) 
Sparidae  Calamus calamus (Saucereye porgy or cachicato)  6  3  2  1  7    
Dasyatidae  Dasyatis americana (Southern stingray or raya)     ‐  1  ‐  1    
Carangidae  Caranx hippos (Crevalle jack or ojo gordo)  6  5  5  4  11    
TOTAL     25  19  15  13  41    






























Although  the  analysis  of  these  remains  is  still  ongoing  and  accurate MNI  counts  are 
unknown, the most common species seems to be Brown pelican (Pelecanus occidentalis) 
and  Brown  booby  (Sula  leucogaster)  that  nest  in  the  kilometers  of  mangrove  forest 
adjacent to the saltpan at the western end of Cayo Sal. These birds, and especially their 
chicks, would  have  been  easy  to  catch  by  seafarers  and were  even  until  recently  still 
caught by Los Roques fishermen on Isla Larga and Cayo Sal for food, during the breeding 
season  of  these  birds  (see  Amend  1992:  170).  In  1800,  Humboldt  (1995:  289–290) 
described how Cuban fishermen hunted pelican chicks for food at Cayo Bonito by taking 










prized  source  of  sustenance  for  these  seafarers.  The  Englishman Henry  Pitman  (1903 
[1689]: 460), who was castaway with his companions on La Tortuga in 1687, grew fond of 
the eggs of sea birds and also relied on their flesh for survival, but noted as well that it 




















Ware/Glass Type  Vessel Form  NF  MNV 
Ceramic          
Criollo‐ware  Cazuela  7  2 
   Caldero  42  8 
   Caldero abierto or olla  1  1 
   Cazuela/caldero  4  3 
   sub‐subtotal   54  14 
Criollo‐ware (poss. prehispanic Amerindian pottery)  Large olla  3  2 
   Olla  11  4 
   Shallow olla  1  1 
   UID  113  - 
   sub‐subtotal   128  7 
Lead‐glazed coarse earthenware (morroware)  Cazuela/cacerola  17  4 
   Olla/puchero  69  26 
   UID  47  ‐ 
   sub‐subtotal   133  30 
Spanish lead‐glazed earthenware  Lebrillo  4  1 
Mexican lead‐glazed coarse earthenware, poss. Puebla  Lebrillo  5  1 
French lead‐glazed earthenware, Vallauris  Canarior marmite (cooking pot)  48  8 
Subtotal Ceramic Vessels      372  61 
Metal          
Large metal caldero  Caldero (cauldron)  3  3 
Subtotal Metal Vessels     3  3 








Functional Vessel Class Vessel Form(s) MNV Percentage of Total MNV
Food-Related Vessels











Canari/marmite  (cooking pot) 8 2.96%
Caldero 8 2.96%







Food Serving Butter dish 1 0.37%
Platón  1 0.37%
Sub‐subtotal Food Serving  2 0.74%
















Beverage Serving Cantaro  (jug/pitcher) 1 0.37%
Sub‐subtotal Beverage Serving 1 0.37%






Taza (cup) 1 0.37%







Pharmaceutical Storage Vial 1 0.37%
Sub‐subtotal Pharmaceutical Storage 1 0.37%
Subtotal Other Vessels 1 0.37%








provisions  that were  held  in  the botijas.  Four  cazuelas or  cacerolas,  that  are  shallow 
cooking vessels similar to skillets, but without handles, were also found (6). These would 














minimum number of  vessels)  compose 24% of  the  total  ceramic  cooking,  storage and 
tableware vessels and 49.2% of the cooking vessels recovered at the CS/A site. 
These coarse earthenwares stand out among the ceramics collection since they 
have  not  been  successfully  provenanced  through  formal  comparison  with  other  such 










the  Simón  Bolívar  University  Laboratory  of  Nuclear  Physics,  in  Caracas,  Venezuela, 













recovered  (Fig.  6.2.7,  5)  (Table  6.2.4).  The  presence  of  these  vessels  fits  well  with 
documentary evidence suggesting that French turtle fishermen were at the site. A large 
number of yet unidentified coarse earthenware was also  found at  the site.  In  total 21 
vessels were recovered, of which 14 have been defined as Loza criolla [thereafter criollo‐
ware]  and  seven  are  either  criollo‐ware  or  vessels  of  prehispanic  Amerindian 
manufacture. Among the 14 criollo‐ware vessels there are eight calderos [large cooking 
pots], all with characteristic horizontal rectangular to trapezoidal handles and an orange 
to red paste with  large mica  inclusions (2 and 3);  two thick and heavy cazuelas with a 
burnished orange paste and wide handles  (1); as well  as a caldero abierto  [large wide‐
mouth cooking pot] or olla with a square handle and three other fragments of different 
cazuelas and/or calderos. It is important to note that all of these cooking vessels exhibit 



















78),  the Teatro Municipal, Caracas  (Vargas et  al.  1998: 73–80), Casa Amarilla, Caracas 
(Linero Baroní 2008: 10), the Misión San Bernardino, Anzoátegui State (Zucchi 2013: 107–
110),  and  the  Unare  Basin,  Anzoátegui  State  (Velázquez  Fernández  2007),  as  well  as 
description  and  classification  of  some  ceramics  of  local  Venezuelan  production  in 
Bencomo  (1993).  I  suggest  that  the  criollo‐wares  recovered  at  CS/A might  be  colonial 
















Finally,  three  large  iron  cauldrons  were  recovered  at  CS/A  with  the  largest 
fragment providing a  good  idea of  the entire  vessel’s  shape  (Fig.  6.1.7,  4). Why  these 
cauldrons  broke  and  were  discarded  is  unknown,  since  iron  vessels  are  much  more 
durable  than ceramic. The  fact  that  three such vessels ended up  in  the archaeological 
record might  be  an  indicator  of  the  length  of  stay  of  the  seafarers  at  the  site, which 
allowed the  iron cauldrons  to simply crack  through repeated and constant use, or  the 
already used and cheap nature of the iron cauldrons that they had. A further two lebrillos, 
large ceramic basins, were also recovered and were multipurpose vessels used for mixing 
and  kneading  food  ingredients,  as  well  as  for  personal  hygiene  and  cleaning  clothes, 
















The  absence of  typically‐Venezuelan aripo  (flat  and  round  ceramic  griddles  for 
cooking arepas, the Venezuelan staple corn cakes [Rivas Alfonzo 2014]), at the CS/A site, 
might suggest that colonists from the mainland Province of Venezuela were probably not 































of Triana  in Seville, dating  to  the second half of  the 18th century  (Alfonso Pleguezuelo 
Hernández,  pers.  comm.  2010;  Pleguezuelo  Hernández  2011,  1985).  The  majolica 
recovered at CS/A includes 23 platos [plates] and one platón [large plate] (Fig. 6.2.9, 1–4) 







These  Sevillan  majolicas  seem  to  have  been  traded  to  various  parts  of  the  Spanish 
Americas as they have been found in Buenos Aires, Argentina (Schávelzon 2000: 132) and 
San  Juan,  Puerto  Rico  (Solís Magaña  1988:  77–89),  among  other  places. Whereas  the 
platos were probably used for direct consumption of foods, the large 32.5 cm in diameter 
platón might have been a serving vessel.  
  Five  lead‐glazed  coarse  earthenware  (morroware)  tableware  vessels were  also 
recovered (Fig. 6.2.9, 5) (Table 6.2.6). Four are large platos or platónes and one is a plato 
hondo  [deep plate]. One of  the platos has  two holes drilled on  the  side of  the  fissure 
suggesting that it would have been re‐mended with a copper wire either at the site or 
Table 6.2.6. Ceramic tableware for food serving and consumption recovered at the CS/A site. 
Ware Type Vessel Form NF MNV
Spanish painted majolica, Triana (Seville) Plato 173 22
Platón  (large plato) 1 1
Subtotal 174 23
Spanish plain majolica, Triana (Sevil le) Plato 7 1
Lead‐glazed coarse earthenware (morroware) Plato/platón  22 4
Plato hondo 4 1
Subtotal 26 5
Criollo ‐ware (poss. prehispanic Amerindian pottery) Pedestal bowl 1 1




English pearlware Plate 18 1
English delft  Plate 45 8
Basin 24 6
Subtotal 69 14
Albisola‐type red earthenware Plate 38 11
French faïence blanche, Normandy Plate  8 3
French faïence blanche, unidentified Plate 3 2
French coarse earthenware, Saintonge‐like plain Plate 3 1
French faïence blanche, polychrome unidentified Bowl 7 2
French faïence brune, poss. Rouen  Bowl 1 1





before being brought  to CS/A.  This  suggests  that,  unlike many of  the Anglo‐American 
seafarers at Punta Salinas who brought fancy crockery to the site, some of the seafarers 
who came to Cayo Sal in the 18th century were of very modest economic means. Perhaps 
such  a  plate  belonged  to  one  of  the  free  or  enslaved  blacks who were  brought  from 
Curaçao and Bonaire to work the saltpan? Perhaps during their months‐long stay at Cayo 
Sal the French or Spanish seafarers had to resort to re‐mending their wares because they 











sites,  asides  from  Punta  Salinas  where  similar  plates  were  recovered.  This  lack  of 
comparative data makes it therefore difficult to attribute them to any particular British 





















discussed  ethnic  and/or  national  reductionism  on  the  basis  of  artefact  provenance  is 























Two  other  plates  are  unidentified  faïence  blanche  and  one  is  a  Saintonge‐like  plain, 









fancy  displays  of  fine  dining  but  rather  using  the  crockery  for  the  simple  non‐showy 
purpose of food consumption. Clearly, as the documentary and archaeological evidence 














century as  that of  the Anglo‐Americans at Punta Salinas,  they might have nonetheless 
brought along with them a more ‘refined’ array of tablewares than the French or Dutch 





A  total  of  67  ceramic  and  glass  beverage  storage  containers were  recovered  at  CS/A, 
representing 24.81% of the total collection (Table 6.2.7; Table 6.2.5). Twenty‐six of these 
containers  were  ceramic.  Nine  Rheinish  or  English  18th  century  stoneware  jugs  or 
bellarmine bottles were recovered, that might have contained alcoholic beverage such as 












Ware/Glass Type Color Vessel Form(s) NF MNV
Ceramic
Rheinish stoneware N/A Water bottle 50 7
Rheinish and English stoneware N/A Jug, bellarmine bottle 59 9
Prob. Rhenish stoneware  N/A Bottle (for Riga Black Balsam herbal l iquor, Latvia)  1 1
Prob. Rhenish stoneware  N/A Bottle, (for Dutch gin marked "IFS WEESP GIN") 10 2
Spanish greyware N/A Botijo /hidrocéramo (water container) 10 1
Criollo ‐ware (poss. prehispanic 
Amerindian pottery) Pimpina  (water bottle) 9 5




English cyl indrical mallet bottle Dark olive green Cylindrical mallet bottle (untooled string rim, maker's mark on lip)
English cyl indrical mallet bottle Dark olive green Cylindrical half‐size mallet bottle (down‐tooled string rim)
English cyl indrical bottle Heavily solarized Cylindrical bottle (up‐tooled string rim)
English cyl indrical bottle Dark olive green Cylindrical bottle (un‐tooled flattened string rim)
English cyl indrical bottles Dark green  Cylindrical bottle (tooled string rim) 180 19 (bases)
Dutch/English cylindrical bottle Black‐green Cylindrical bottle (down‐tooled v‐shaped two‐part string rim)
Dutch/Belgian cylindrical util ity bottle  Dark‐olive green Cylindrical 'long neck' util ity bottle (langhal )
Dutch cylindrical bottle  Yellow‐green Cylindrical bottle (roughly v‐tooled string rim and flaring lip)
Poss. Dutch cylindrical bottle Olive green Cylindrical bottle (flattened and  tooled string rim)











“BALSAM”.  This  bottle  probably  originally  contained  the  Latvian  Black  Balsam  herbal 
liquor, although bot this and the other gin and water bottles might have been reused as 



















dating  probably  to  the mid‐  to  late  18th  century  were  also  recovered. Much  like  the 
cylindrical  bottles,  the  contents  of  these  were  also  generally  alcoholic.  The  relative 
paucity  of  vessels  for  alcoholic  beverage  storage  is  of  note.  As  I  mentioned  at  the 
beginning of this Part II of Chapter 6, the French and English turtle fishermen on Cayo Sal 
would  sell  alcohol  and  clothes  to  the  colonial‐Venezuelan  traders who  brought  them 
provisions (Amézaga 1966: 220). This alcohol might have been primarily stored in wooden 
barrels, and iron cask hoops recovered at the site indicate that wooden barrels containing 





bowls  (5 and 6), and a saucer  (8) were recovered at the site, all probably produced  in 
London and dating to c. 1720–1740 (John Austin, pers. comm. 2010). Two fragments of a 
creamware tea bowl or punch bowl, a mug handle and the base of a cup were also found 
(3).  An  English  slipware  two‐handled  cup,  dating  to  the  first  half  of  the  18th  century, 
concludes the English vessels found at CS/A related to beverage consumption. Much like 







Ware/Glass Type Color Vessel Form(s) NF MNV
Ceramic
English delft  Punch bowl 10 1
Tea bowl 8 2
N/A Saucer 2 1
Sub‐subtotal 20 4
English creamware Tea bowl/Punch bowl 2 1
N/A Mug 1 1
Cup 1 1
Sub‐subtotal 4 3
English sl ipware N/A Two‐handled cup 1 1
Spanish painted majolica, Triana (Seville) N/A Taza  (cup) 3 1
Mexican majolica, Esquitlan‐ware, Puebla  N/A Pocillo  (chocolate cup) 6 1
Lead‐glazed coarse earthenware (morroware) N/A Cantaro  (jug/pitcher) 1 1
Subtotal ceramic vessels 35 11
Glass
Prob. Bohemian glass tumbler Colorless Tumbler (plain) 15 5
Prob. Bohemian glass tumbler Colorless Tumbler  (copper‐wheel engraved) 2 2
English drinking glass Colorless Drinking glass (tear in base of bowl and drawn stem) 1 1
Subtotal glass  vessels 18 8

















what  Donna  Seifert  (1977:  249–255)  and  Kathleen  Deagan  (1987:  89–90)  define  as 
Esquitlan‐ware,  probably  produced  in  Puebla  (1). Mexican majolicas  have  been  found 
abundantly at mainland Venezuelan archaeological sites and they were imported in the 














coast  to Curaçao.  It  can be suggested  thus  that  for  those at Cayo Sal,  consumption of 
chocolate was very much at hand, since the high‐quality raw material of cacao passed 
Fig.  6.2.12.  Ceramic  and  glass  tableware  for  consumption  of  beverages  found  at  the  CS/A  site.  (1) 





























tobacco.  Personal  goods or provisions  in  large  trunks or  chests might have been kept 
under lock at the site as evidenced by two large iron locks that were recovered at the site 
(Fig. 6.2.13).  
Unlike  at  Punta  Salinas,  where  ceramic  and  glass  beverage‐related  vessels 
comprised a  large 73.92% of  the  total  ceramic and glass  collection, at CS/A beverage‐










chocolate‐drinking  ceremony  might  have  also  been  occurring  at  Cayo  Sal,  yet  it  is 
impossible at this stage to ascertain which seafarers were engaging in this practice.  
The  material  collection  from  CS/A  is  numerous  and  diversified.  The  ceramic 
collection  can  be  separated  into  four  categories,  with  one  being  British,  one  Spanish 
(Iberian), one French, and one of yet‐unknown origin including the un‐provenanced lead‐
























CS/B/E‐1  and CS/B/E‐2 were  subsequently  excavated  in  the decade of  the  1980s  (Fig. 






















2013  I  led  a  weeklong  experiential  community  archaeology  workshop  at  this  site  for 





The CS/B site has  the  largest number of associated  features of any of  the sites 
mentioned in this dissertation. The saltpan to the west and east is crisscrossed by a dense 



































improbable  however,  that  such  a  large  workforce  was  necessary  beyond  the  initial 
construction of  the  saltpan  infrastructure which might have  taken a  few months,  and 
thereafter probably only a dozen or so freedmen were needed to manage the saltpan and 


















Given  this  information,  the  Dutch  Antillean  workers  could  have  also  lived  in  such 
makeshift shelters surrounding the overseer’s house. However, no discernible post holes 
were  found during  the  excavations  and  this  could be predominantly due  to  the  loose 
sandy matrix inhibiting their preservation.  
A few meters to the east of the ruin there lies the sunken patio (Fig. 5.16). As has 








with  the  structures  (Fig.  6.2.14;  Fig.  5.18).  Since  this  was  the  widest  walkway  it  was 
possibly used to transport the salt from the western crystallizing pans in wheelbarrows to 










midday sun  for  the salt workers  raking  the salt on  the adjacent crystallizing pans. The 
surroundings and  the  inside of  the  structures  themselves had only  small  fragments of 
sporadically strewn green‐glass bottle fragments. The lack of any material remains aside 
from bottles that might have contained alcohol or water furthermore indicates that these 
were  not  places were  the Dutch  Antilleans  bivouacked  or  camped while  at  CS/B,  but 
rather were temporary noontime shelters.  
?????????????????????????????????????????????




Morrell  were  receiving  as  provisions,  probably  from  Puerto  Cabello,  cannot  be 
determined  with  certainty.  Eight  Spanish  earthenware  botijas  of  the  late  style,  most 
Table 6.2.9. Ceramic and glass food‐related storage vessels recovered at CS/B.  
Ware/Glass Type Color Vessel Form NF MNV
Ceramic



























also  found  at  CS/A  and  at  Punta  Salinas,  were  recovered  as well  as  one wide‐mouth 
cylindrical flacon. These containers could have had been used for storing vinegar, pickled 
vegetables  and  other  preserves  and  savory  sauces.  Finally,  one  glass  jar,  whose 
provenance has still not been identified, was also recovered. Various fragments of iron 
cask hoops also indicate that wooden barrels were present at the site. As was the case 
































that  these  bones  might  have  been  from  live  animals  kept  at  the  site  and  thereafter 
slaughtered  and  consumed.  Perhaps,  however,  the  primary  protein  source  for  the 
workers at the site was salted beef brought from Puerto Cabello, and if this was primarily 





various  Jacks,  four  Saucereye  porgies  (Calamus  calamus),  three  Blue‐striped  grunts 


















Sal,  namely  the  Brown  pelican  (Pelecanus  occidentalis)  and  Brown  booby  (Sula 
leucogaster). This large number of bones (if it is in fact indicative of a large MNI must still 
Table 6.2.10. NISP and MNI of fish remains recovered at the CS/B site. 
Family Taxon & vernacular name Skeletal element NISP MNI Observations




Muraenidae Gymnothorax  sp. (Cosmopolitan eel or morena ) Dentary  2 1 Fragments
Subtotal 2 1
























































in  the  CS/B/W  midden  (Fig.  6.2.19).  These  ceramics  are  all  very  variable  in  paste, 
exhibiting colors from grey to red with a burnished red slip (1), and reddish‐brown to buff‐
pink. Some have no visible inclusions, whereas others have small quartz and mica within 








Ware/Glass Type Vessel Form NF MNV
Ceramic





sub‐subtotal   143 20
French lead‐glazed earthenware, Vallauris Canarior marmite  (cooking pot) 10 2
Subtotal Ceramic Vessels  153 22
Metal
Large metal caldero Caldero  (cauldron) 1 1
Subtotal Metal Vessels 3 1







Functional Vessel Class Vessel Form(s) MNV Percentage of Total MNV
Food-Related Vessels









Canari/marmite  (cooking pot) 2 0.47%
Metal Caldero  1 0.24%
Sub‐subtotal Food Preparation 23 5.45%
Food Serving Soup tureen 2 0.47%
Dish 4 0.95%
Sub‐subtotal Food Serving  6 1.42%










Beverage Storage Jug 10 2.37%
Stoneware bottle 33 7.82%
Pimpina 7 1.66%









Beverage Serving Pitcher 4 0.95%
Sub‐subtotal Beverage Serving 4 0.95%













Hygiene‐Related Chamber pot 8 1.90%
Other Utilitarian Blacking bottle 1 0.24%
Subtotal Other Vessels 14 3.32%





























brought  to  Cayo  Sal  by  the  freedmen,  but  rather,  were  acquired  in  markets  on  the 
Venezuelan coast by Morrell.  It  is hoped that in the coming years, with more detailed, 


















a  19th‐century  site  later  than  CS/A  may  indicate  preference  on  behalf  of  the  Dutch 
Antillean freedmen to cook some or part of their meals—perhaps the fish and sea birds 
they caught—in ceramic ollas to which they might have been more accustomed (Haviser 
















are  92.73%  of  the  total  number  of  ceramic  tableware  vessels  for  food  consumption. 
Whiteware,  a  British  white‐bodied  and  clear‐glazed  refined  earthenware—a  whiter 






















Ware Type and Decoration Vessel Form NF MNV





Plain unmolded whiteware Plate/soup plate 6 3
Plain Whiteware UID Plate/soup plate 148 ‐










Transfer‐printed whiteware Bowl 22 3
Soup plate 11 3
Subtotal 33 6
Industrial sl ip whiteware Bowl 220 42
Spatter‐sponged whiteware Bowl 2 1
Flow blue whiteware Soup plate 4 1
Canary ware Bowl 3 2
Soup plate 12 1
Subtotal 15 3
Yellowware Dish 41 3
Bowl 1 1
Subtotal 42 4
Hardpaste yellowware? Dish 3 1
American or French slipped red earthenware?  Bowl 3 1




























A  total  of  79  bowls  were  recovered  at  CS/B,  the  majority  of  these  being  42 










period  from  1833  to  1847  (19)  (Palliser  1874:  126–127).  A  few  bowls  also  have 
characteristic  sprig pattern decorations  consisting of  small  flowers with black  stems—
these decorations are a bit  later and started to become popular after 1835 and  in the 
1840s  (Majewski  and  O’Brien  158–159;  Miller  1991:  8).  Three  whiteware  bowls  are 
transfer‐printed with London‐shaped profiles, and one has a spatter sponged decoration 
with a hemispherical profile and raised footring (5 and 10) (Brooks 2005: 42; Hunter 2006: 
220–228).  Two  further  bowls  are made  in  the  bright  yellow  Canary ware  and  one  in 
yellowware  (Miller  1974).  One  unidentified  slip‐decorated  red  earthenware  bowl, 
                                                            
205 It is important to note that even though these wares are commonly found in 19th‐century Venezuelan 















(Table  6.2.13).  One  fragment  of  what  was  probably  a  pedestal  bowl  is  especially 
interesting. It was found in the CS/B/W midden and is a very well‐made earthenware with 
an orange‐buff paste, with a decoration painted on the interior of the bowl in red slip and 










whiteware),  these  edgewares  can be dated with  some  certainty  to  the decade of  the 





blue  shell‐edged  plates  have  “Copeland  and  Garret”  marks  and  the  “Late  Spode” 
designation (20). Vessels with this mark were found in the excavations at the elite Casa 
Monagas  in  Barcelona,  eastern  Venezuela,  from  a  context  that  probably  dates  to  the 
second half of the 1830s (Brooks and Rodríguez 2012: 76–77). Twenty‐three soup plates 
were found at the site with five painted whiteware (14–6), 12 blue shell‐edge, one green 
shell‐edge,  three  transfer printed whiteware, one canary ware  (17) and one  flow blue 
whiteware with  a  “Copeland  and Garrett” mark  (18)  (Miller  and Hunter  1990;  Brooks 
2005: 38–39). The remainder of the flatwares for food consumption are 43 vessels that 
could not be clearly  identified as plates or soup plates since the rim fragments do not 
reveal  the  vessel  depths.  These  flatwares  total  80  individual  vessels  versus  79  bowls, 





































the  freedmen  salt workers was  cooked was  installed  in  the house perimeter,  and  the 
Table 6.2.14. Ceramics and glass recovered in the CS/B/W midden. 
Ware/Glass Type Color Vessel Form(s) NF MNV
Ceramic
Painted Whiteware Cup 3 3
Saucer 7 3
N/A Pitcher 1 1
Bowl 4 2
Sub‐subtotal 15 9
Plain whiteware N/A Soup plate 5 2
Industrial slip  whiteware N/A Bowl 9 6
Transfer‐printed whiteware N/A Cup 3 1
Shell‐edged whiteware  (blue) N/A Plate and/or soup plate 2 2
Canary ware N/A Bowl 2 1
Yellowware Dish 7 1
N/A Bowl 1 1
Sub‐subtotal 8 2
Hardpaste yellowware?  N/A Dish 3 1
English delft/Frence faïence  N/A Drug jar 1 1
German stoneware  N/A Bottle (prob. mineral  water) 8 3
Spanish earthenware N/A Botija 1 1
American or French slipped red earthenware?  N/A Bowl (with dril led holes) 3 1
Criollo ‐ware Olla 5 3
Pimpina 2 2





Glass tumbler, mold‐blown Colorless Tumbler  4 4
Cylindrical bottle Black‐green Cylindrical bottle 2 1
French short‐necked square “case” flacon Blue‐green "Case" flacon 1 1
Prob. French fiole Blue‐green Fiole 1 1
Bottle Coloreless Retouched bottle neck 1 1
Subtotal glass  vessels 9 8











Even  though  there  is  no  documentary  evidence  that  indicates  what  sort  of  liquid 













































Ware/Glass Type Color Vessel Form(s) NF MNV
Ceramic
Rheinish stoneware N/A Dutch gin bottle 21 5
Rheinish stoneware N/A Prob. mineral water bottle 226 28
Rheinish and/or English stoneware N/A Jug 24 10
Criollo ‐ware Pimpina  (water bottle) 14 7





English cylindrical  bottle Black‐green Cylindrical bottle (two‐part down‐tooled v‐shaped string rim) 12
Prob. Dutch cylindrical bottle Black‐green Cylindrical bottle (two‐part down‐tooled v‐shaped string rim) 5
Prob. French cylindrical bottle Light‐green Cylindrical bottle (flat square‐tooled string rim) 1
Prob. French cylindrical bottle Light‐green Cylindrical bottle (un‐tooled flattened string rim) 5
Unidentified cylindrical bottle Light‐green Cylindrical bottle (square‐tooled string rim and no l ip) 1
Unidentified cylindrical bottle Light‐green Cylindrical bottle (machine‐made) 1
Unidentified cylindrical bottle Light‐green Cylindrical bottle (round‐tooled two‐part string rim) 1
Unidentified cylindrical bottle Yellow‐green Cylindrical bottle (flattened string rim) 97 1
Unidentified large cylindrical bottle Light‐green Large cylindrical bottle (tapered neck and thin string rim) 1
Unidentified large cylindrical bottle Light‐green Large cylindrical bottle (tapered neck and thick string rim) 1
Unidentified large cylindrical bottle Yellow‐green Large cylindrical bottle (thin string rim with impressed letters "… A H") 1
Unidentified cylindrical bottle Light‐green Cylindrical bottle (base, mold‐blown) 1
French cylindrical bottle  Blue‐green Cylindrical bottle (base) 3
Unidentified cylindrical bottle Blue‐green Cylindrical bottle (mold‐blown with valve mark) 1
Unidentified cylindrical bottle Transparent Cylindrical bottle (tapered with down‐tooled neck, free‐blown) 1
French? Square bottle Blue‐green Square bottle (mold‐blown) 6 1
Unidentified square bottle Solarized violet Square bottle (machine made? Patent l ip) 1 1
Prob. French fiole Blue‐green Fiole  (mold‐blown) 2 2
Unidentified cylindrical ribbed bottle Solarized violet Cylindrical ribbed bottle (bulging body, 38 ribs, mold‐blown) 4 1
UID Blue‐green UID 20 ‐
UID Transparent UID 30 ‐
Case bottles Black to dark green Case bottle 54 21
Unidentified decanter? Transparent Decanter? (mold‐blown, chamfered neck with rings) 1 1
Unidentified decanter? Solarized violet Decanter? (ball neck, mold‐blown) 1 1
Unidentified square bottle Transparent Retouched square bottle neck 1 1








with 10 Rheinish or  English multi‐purpose  stoneware  jugs. Nine criollo‐ware beverage 
storage vessels were also found, including seven pimpinas, a large pimpina or tinaja, and 
a  botijita or  botijuela with  a  long  neck.  In  the  CS/B/E‐1 midden  three  carved  porous 









overseer’s  house  and  could  have  been  used  to  make more  palatable  the  often  foul‐
smelling and tasting water stored in wooden casks.  






and as  recounted by Spence  (1878: 198)  in 1871, he “…was cursed with a passion  for 
alcohol… and would drink 2 to 3 bottles of spirits a day”. Most of the bottles found at CS/B 




















Ware/Glass Type Color Vessel Form(s) NF MNV
Ceramic
Painted whiteware Cup 147 21
Saucer 106 26
N/A Mug 6 1
Pitcher 8 4
Sub‐subtotal 267 52
Industrial sl ip whiteware Cup 10 1
N/A Mug 19 6
Sugar pot 10 2
Sub‐subtotal 39 9
Transfer‐printed whiteware Cup 22 6
N/A Saucer 17 3
Mug 3 1
Sub‐subtotal 42 10
Flow blue whiteware N/A Saucer 3 1
Plain whiteware Mug 1 1
N/A Cup/poss. bowl UID 26 ‐
UID 84 ‐
Sub‐subtotal 111 1
Creamware?  N/A Mug 1 1
Subtotal ceramic vessels 463 74
Glass
UID glass tumbler Colorless, solarized‐violet Tumbler (mold‐blown, 32 ribs, star impression in base) 1 1
UID glass tumbler Colorless Tumbler  (Mold‐blown, mold‐decorated base) 3 3
UID glass tumbler Colorless Tumbler (plain, mold blown) 27 8
UID glass tumbler Colorless Tumbler (copper wheel‐engraved) 1 ‐


















show  clear  handle  attachments  and  a  number  of  small  cup  handles were  also  found. 
According to ceramic historian George Miller (1991: 15–16) these colorfully‐painted and 
handled  cups  would  have  been  more  expensive  than  unhandled  ones,  a  fact  that  is 














site  as matching  sets.  This  could  suggest  a  certain  level  of  refinement,  and  since  the 
majority of these wares were found in the middens adjacent to the overseer’s house, it 
Fig.  6.2.25.  Vessels  related  to  beverage  serving  and  consumption  recovered  at  the  CS/B  site.  (1) 

















cups  is  another  question  that  we  have  no  answer  for  from  the  archaeological  or 
documentary record. Even though in England these cup and saucer sets or “teas” were 
used  for  tea drinking,  I  suggest  that at CS/B, where  the majority of  the workers were 
Dutch Antilleans and Morrell, the overseer, was a US American living in Puerto Cabello, 


















































work.  Five  painted  whiteware  chamber  pots  were  also  found  in  this  midden  (49 
fragments) (Fig. 6.2.27). The presence of these chamber pots in the midden by the house 





reconstructed. The documentary evidence available  is only  fragmentary.  Furthermore, 
unlike the homogeneous Anglo‐American material remains from Punta Salinas, the CS/A 
site  is  complicated  since  it  is  multi‐component  in  nature.  There  are  fairly  equal 
frequencies  of  Spanish,  French  and  English  imported  ceramics  as  well  as  the 





the salt  to preserve their  turtle meat from the adjacent saltpan, and engaged  in trade 
with  local  Spanish  colonists  from  the  Province  of  Venezuela  from whom  they  bought 




































being  manufactured  in  the  decades  of  the  1830s  and  40s  and  the  ceramics  being 




































seems  that  he  had  problems  with  provisioning  the  freedmen  in  a  timely  fashion  as 
suggested  by  the  hundreds  of  up‐turned  rainwater‐collecting  conchs  and  the  large 
proportion of local marine and avian fauna present among the zooarchaeological remains 




















































not eat  them away after a  few expeditions and they were easy  to clean. But  to  those 
intrepid and sun‐bleached seafarers of  the 18th‐century,  the  fragile, colorful and finely 
decorated  delft  punch  bowl must  have  been  something more  than merely  functional 
alcohol‐containing vessels. Why not drink from much more sturdy wood or pewter bowls 















































evidence  of  consumption  practices  over  space  and  time  (Mullins  2011a:  142).  Recent 
historical archaeological studies of consumerism move the scholarly eye from the world 





the  tavern,  and  the urban  context of  shops  and markets, by  focusing on  the dynamic 
assemblages of practice  involving seafarers and things at the saltpan campsites on the 
uninhabited  islands  of  the  Venezuelan  Caribbean,  situated  at  the  territorial  edges  of 
European empires and newly independent republics.  
?????????? ?? ??????? ???????????????????? ???
The site with the richest archaeological and documentary evidence in this study is Punta 
Salinas, La Tortuga, during the Anglo‐American209 period of salt raking that lasted from 
1638  to  1781.  As  I  have  already  intimated  in  Part  I  of  the  previous  chapter,  where  I 









seafarers  occasionally  stopped  by  the  saltpan  of  La  Tortuga  from  1638  onward,  and 
started to regularly sail there in the late 1680s, there is little to no archaeological evidence 











the  seas  were  largely  clear  of  these  roving  maritime  criminals,  the  Anglo‐American 
captains felt safe to come down on land at Punta Salinas and spend considerable time 
camping there, away from the relative safety of their ships anchored in the bay, as their 
crews worked  the  saltpan.210 Nonetheless,  as  I  discussed  in  Part  I  of  Chapter  3,  even 
though pirates might have been less of a threat following the 1720s, Spanish corsairs, with 












their  salt  and  their  possessions  and  imprisoning  their  crews,  which  often  resulted  in 
protracted legal battles (Table 3.1.5). In many cases the corsairs attacked the fleets even 
though they had armed British Navy warships stationed in Punta Salinas Bay. The recovery 
of  a number of  firearm and edged‐weapon  remains  (discussed  in Chapter 4)  at  Punta 
Salinas  further  indicates  that  many  seafarers  at  the  site,  principally  captains—as  I 
suggest—were  always  armed  in  the  eventuality  of  Spanish  attack.  For  this  reason,  I 


































with  less  rustic and homelier ceramic  table‐ and cooking‐wares  including various Delft 
dishes, and redware pitchers, skillets and cooking pots. The temporality and superficiality 













ceramics—in  circulation  in  17th  century New England  (Richards  1999;  Shammas  1993; 
Trentmann  2016:  60–61;  Weatherill  1993).211  Additionally,  there  would  have  been  a 
process of selection of wares to be taken aboard ships which disfavored those that were 
not durable and rugged wood or pewter. In the 17th century pre‐Georgian mindset, the 
cost  and  functionality  of  crockery  on  ships  might  have  been  paramount,  and  a  poor 
mariner  (or  even  a  captain) may  have  used  a  wooden  trencher  or  bowl  for multiple 
purposes, such as eating soup and drinking punch. The shape of a vessel might not have 

















growing  emphasis  on  gentility,  politeness,  and  refinement  which  had  material 
repercussions,  among  others,  in  the  rise  of  individual  portions,  the  proliferation  of 
ceramic tableware sets, and the widespread  introduction of tea, coffee, chocolate and 
punch  into  elite  and mainstream  British  society  (Harvey  2008;  Roth  1963; Weatherill 
1993:  215–216).212  The  advent  of  the  Georgian  Period  and  its  attendant  Genteel 
Revolution was not a phenomenon that only affected British society’s elite and whose 
dimensions  the well‐to‐do  constructed.  As  elegantly  demonstrated  by  Hodge’s  (2014: 





who  were  not  merely  followers,  but  “discerning  cultural  leaders”  who  strategically 
appropriated,  refashioned  and  redefined  the  Genteel  Revolution  through  partible 
refinements, where “individual material practices varied widely within a field of broadly 












was  a  substantial  expansion  of  ownership  of  material  goods  including  earthenware 
throughout England (Archer 1997: 7). These processes came hand in hand with the rapid 
growth  of  the  British  ceramic  industry  in  the  1720s.  The  very  early  batches  of  these 
ceramics were most probably  largely  inaccessible  to sea captains  from Anglo‐America, 
but  by  the  early  1730s,  the  factories  at  Staffordshire  and  elsewhere  in  the Midlands 
started producing large quantities of industrially‐manufactured refined earthenwares and 
stonewares for the domestic market and for export to the colonies (Weatherill 1986). In 
fact,  as  has  been  proven  by  ceramic  historian  Sarah  Richards  (1999),  18th‐century 
ceramics  were  principally  produced  by  middling  entrepreneurs  for  middle  class 
consumers. These goods would only have become largely accessible to Anglo‐American 
sea captains in the late 1720s as they constantly traversed the Atlantic visiting numerous 
British  ports  supplied  with  the  latest  fashionable  goods.  Thus,  a  small  and  fragile 
colorfully‐painted  delft  punch  bowl  or  sneaker  was  a  consumable  that  would  have 
highlighted a captain’s individuality as well as his access to the novel goods from Britain. 
The captains camping by the saltpan of Punta Salinas throughout the 18th century with 
their  fancy  tea  pots  and  showy  creamware  platters  were  not  simply  emulating  elite 













unlike  ever  before,  and  it  is  precisely  at  this  time  that  they  begin  to  appear  in  the 
assemblages of dining and drinking at Punta Salinas. 
?????? ????? ?????????
When approximating  the  consumer  choices  of  seafarers,  it  is  important  to  distinguish 
between  the  documented  behavior  of  common  sailors  to  accumulate  or  acquire 
souvenirs, curios or bric‐a‐brac  for  their personal value rather  than their market value 
(Rudolph 1985). Seafarers would often bring exotic goods of all kinds back home to show 












on  a  much  larger  scale  and  with  greater  standardization  than  earlier  types,  and  refined  white‐bodied 
earthenwares became widely available to most social strata. On La Tortuga, I see this process occurring at 
an  earlier  date,  where  the  industrial  production  of  early  Staffordshire  English  white  salt‐glaze  and 


















created  the  possibility  to  acquire  such  exotic  commodities  associated  with  drinking 













discourse with  the  things  they  brought  along  on  their  voyage—be  they  punch  bowls, 
teapots or shoe buckles—in order to differentiate themselves from one another and their 
crews. On Punta Salinas, the captains could set themselves apart from their crews and 














(including  expressions,  gestures  and  poses)  would  be  essential  to  demonstrating 
knowledge of genteel customs and items. All those who were similarly versed in these 









temptation  to  spend my all  of  seven half‐crowns on  some of  this  colorful  bric‐a‐brac; 
however, a portion of my hoard was sacrificed and I became the owner of a few decorated 
mugs  and  cups.  My  purchases  were  knotted  into  my  kerchief  and  I  resumed  my 
promenade  up  and  down  the  streets,  bearing my  treasure most  gingerly.  (quoted  in 
Rudolph 1985, p. 73)  





probably  shared by other  captains of  the 18th‐century Atlantic world.  I  argue  that  the 
captains who had access to these goods were not emulating the mannerly behavior of the 
merchant elite in New England and their affluent drinking parties, as much as strategically 
refashioning Georgian  gentility  to  serve  their  own  social  context  and needs  (Goodwin 
2002:  135–138).  If,  as  Charles  Cobb  (2017:  279)  posits, modernity  is  “more  akin  to  a 
buffet”,  the  highly mobile  sea  captains  seem  to  have  had  first  dibs.  Furthermore,  as 
Goodwin  (2002:  134)  suggests,  perhaps  the mannerliness of  the  captains  consisted  in 
setting aside  the polite distance and detachment of elite  society and  replacing  it with 
communal  drunkenness  during  convivial  punch  drinking  at  Punta  Salinas.  In  turn,  this 
‘bawdy’  activity  was  paradoxically  juxtaposed  with  the  refined  politeness  of  the  tea 
ceremony being practiced simultaneously at the site.  
Further  analysis  of  the  consumer  choices  that  captains must  have made when 
buying ceramics back home in New England or in ports in the Caribbean and Britain are 






the  assemblages  of  dining  and  drinking  at  Punta  Salinas.  Creamware,  a  white‐bodied 
refined earthenware with  a  cream‐colored  glaze,  began  to  be produced  in  England  in 
1762.  The  archaeological  collection  from  Punta  Salinas  has  a  total  of  107  creamware 
vessels,  only  outnumbered by  English  delft  that  has  109.  The  earliest  creamware was 
generally of a darker yellow hue, until in 1767 Josiah Wedgwood began producing lighter 
colored creamware  in Staffordshire (Miller 2015: 1–2). Miller (2015: 4, 7) has revealed 























proactive  in acquiring  these  refined ceramics before  they even became available back 
home  in  New  England.  In  the  1760s  creamware  had  effectively  replaced  most  other 
ceramic wares in the seafarers’s chest. 








men’s  self‐fulfilling  social  strategies  of  consumption  and  the  long‐term  investment  in 





















and  the  English  gentry  through  acquisition  of  fine  and  quality  goods.  It  must  be 
emphasized that these genteel developments were not forceful top‐down impositions of 
the  elite  on  the  people  of  middle  rank,  nor  where  these  captains  simplemindedly 
















choices,  acquiring  refined  ceramics  and  exotic  items  in  British  ports.  The  evidence  of 
changes within the assemblages of dining and drinking at Punta Salinas discussed above 
shows  that  the maritime mobilities of  sea  captains  enabled  them  to  always be  at  the 
forefront of fashionability, riding the waves of British consumer culture before they ever 





















??????????? ???????????? ?????????????????????? ????????
The  assemblages  of  practice  reconstructed  from  the  archaeological  evidence  from 
excavations at the 18th‐century site of Uespen de la Salina (CS/A), and the 19th‐century 
site of Los Escombros (CS/B), on Cayo Sal in the Los Roques archipelago, provide a less 
























Punta  Salinas  the  evidence  from  fish  remains  and molluscs  indicates  that  these were 
consumed as complements  to  the shipboard provisions during  the multiple‐week‐long 
stay at the site.  






part,  reflective of  the duration of stay of  the seafarers at each site. Whereas at Punta 
Salinas  captains  camped on  land  for  a  few weeks while  their  crews  raked  salt  on  the 
saltpans, packed and loaded it on board the vessels  in the bay, at CS/A a more motley 

















by  captains  to  foster  a  temporary  tavern  community,  show  off  material  things,  and 
strategically  utilize  gentility  and debauchery  for  captains’  personal  goals.  Simpler  rum 










and  less  refined  than  those at Punta Salinas. At  a  time  in  the  late 18th  century, when 









deep‐sea  captains  of  small  New  England  merchant  vessels  and  they  probably  rarely 
itinerated across the Atlantic to Europe. Rather, they sought their means of sustenance 
from  catching  turtles  and  raking  salt  for  the  local  colonial‐Caribbean  economies.  The 
mélange of  ceramics and glass at  the  site, however,  indicates  that even  though  these 
seafarers were not as directly connected to the ceramic production centers  in Europe, 
they  nonetheless  found ways  to  not  only  acquire  local  lead‐glazed  earthenwares  and 
criollo‐wares  for  their  cooking  needs  but  also  a  number  of  refined  tin‐glazed 
earthenwares, be they French faïence, Sevillan majolica or English delft.  
The  local  and  regional  commercial  connections  that  the  sea  afforded  these 
seafarers, be they interactions with the colonist of the Spanish province of Venezuela or 
the  colonists  in  French Martinique  and Dutch  Curaçao,  served  to  situate  them  at  the 




the  southwestern  end of  the  archipelago,  the  seafarers  at  Cayo  Sal were  strategically 
located at a transshipment point where colonial Venezuelan cacao sellers could furtively 
meet with  Curaçoan  seafarers  and  exchange  the  prized  commodity  for manufactured 
goods.  It  is probably directly or  indirectly  from these commercial  interactions that  the 
turtlers  could  supply  themselves  with  mainland  provisions,  acquire  local  and  foreign 










of  ceramic  wares  with  which  he  equipped  his  salt  works  at  CS/B  on  Cayo  Sal  in  the 
mainland port of Puerto Cabello, where he resided. Venezuela was an important market 
for  Staffordshire  potters  in  the  decades  following  independence  and,  Puerto  Cabello, 
being one of the principal and oldest ports of the country would have feasibly been one 
of  the  destinations  for  these  trans‐Atlantic  imports,  from  where  they  were  then 
distributed to shops and markets inland (Brooks and Rodríguez 2012). In fact, one smaller 





of  the  decorated  hollowware  produced  by  English  factories  (Miller  1991:  8).  The 
remainder and majority of  the  refined wares, most of which are painted and some of 
















wares.  These  sites  were  probably  supplied  and  provisioned  from  the  Venezuelan 
mainland, yet the presence of these earthenwares not only indicates local entanglements 
that were fostered for economic convenience of the parties involved (Venezuelan traders 



















Sal  require  further comparative studies  to understand their dimensions and dynamics. 
Archaeological and historical research of the local trade and contraband of ceramics, glass 
and  other  such  consumables  within  the  Venezuelan  and  Southeastern  Caribbean  is 
practically  non‐existent.  Furthermore,  there  have  been  no  historical  archaeological 
investigations that address local Venezuelan and Dutch Antillean criollo‐wares, their trade 
and  their  itineraries.  Future  research  into  this  promising  tropic  may  provide  the 
opportunity  to  compare  the  assemblages  of  practice  from  Cayo  Sal  with  Venezuelan 
colonial‐  and  republican‐era  archaeological  assemblages,  allowing  for  better 
contextualization of these entanglements and their resulting practices.  
????????????????
Future  avenues  for  broadening  and deepening  the  research  I  have undertaken  in  this 
dissertation are various. The lead‐glazed earthenware (morroware) from the CS/A site as 
well as the criollo‐wares from CS/A and CS/B have not been successfully provenanced. 
Identifying,  or  at  least  excluding,  certain  places  of  provenance,  would  aid  in  further 
understanding  the  economic  possibilities,  consumer  behaviors  and  local  and  regional 




















and MNI.  Further  and more  detailed  analysis  of  the  skeletal  remains  is  necessary  to 
determine what cuts were being consumed at each site, and in this way to obtain a better 
picture of provisioning at the sites and the quality of meat. The numerous remains of sea 

















Whereas  many  terrestrial  historical  archaeological  excavations  in  the  Americas  are 
undertaken  within  stationary  structures  and  grounded  built  environments,  this 
dissertation  explores  the  largely  unknown  and  mobile  everyday  entanglements  of 






late  1720s  and  early  1730s,  they  never  stopped.  These  were  binding  and  entrapping 
entanglements, creating relationships of enabling dependence (i.e. aiding social mobility, 
reinforcing status, mediating social relations), but also of constraining dependency (i.e. 






utilitarian  wooden  and  pewter  shipboard  wares  of  yesteryear.  Sea  captains  became 
inescapably entrapped in their refined frailty, unable to let go, seemingly spellbound by 
the Consumer and Genteel revolutions.217 The enormous collection of broken post‐1720s 







captains  were  at  once  paradoxically  sophisticated  and  uncouth,  restrained  and 
flamboyant,  controlled  and  indulgent  (Hodge  2014:  178).  After  all,  the  sea  was  their 
domain, and in this domain they could do as they pleased with their things.  





















transfer‐printed  Staffordshire  soup  dishes. Water  cooled  in  criollo‐ware  tinajas would 
have  been  then  poured  into  fine  glass  tumblers.  Coffee—a  prized  19th‐century 
Venezuelan‐made  commodity—would  have  been  drunk  out  of  matching  painted 
whiteware tea cup and saucer sets. At this seemingly peripheral island of Cayo Sal that 
was  nonetheless  part  of  a  bustling  and  interconnected  seascape,  such  seemingly 
paradoxical global and local entanglements could be manifest within the assemblages of 
cooking, dining and drinking.  
Rediker  (2014: 26) elegantly  sums up  the  fundamental  role of  seafarers  to  the 
growth of commerce and capitalism: “In the age of sail, the workers of the wooden world 
were  themselves,  in  their  minds  and  bodies,  vectors  of  global  communication”.  The 
maritime  mobilities  of  the  seafarers  who  temporally  and  seasonally  inhabited  the 
saltpans of  the Venezuelan  islands have also challenged  the spatial  limits of  the  local, 
regional  and  supra‐regional  scales  introduced  in  Chapter  1.  In  fact,  the  presence  of 
consumables from Europe and around the globe on these uninhabited islands evidences 






spatial  relationships  where  situated  globalities  became  commonplace  and  the 
international  became  conflated  in  the  local  (Dixon  2014;  Blok  2010;  Law  2004).  The 
seafarers visiting the Venezuelan Caribbean were in fact actively shaped at the confluence 
of the local and global manifestations of the Consumer and Genteel revolutions, in turn 
transforming  these  phenomena  in  a  recursive  relationship.  This  study  broadens  and 
deepens scholarly understandings of 17th‐ through 19th‐century seafarers by positioning 
them in the limelight, not as the anonymous movers of international trade and facilitators 









provide  a  singular  perspective  into  the  early‐modern  and  modern  entanglements  of 
seafarers and things beyond the limits of written sources. This historical archaeological 
study  has  aimed  to  illuminate  precisely  such  entanglements  from  1624  to  1880, 












Cartesian  (and Marxian)  objects  and  subjects  do  not  exist  beyond  the mind.  Instead, 
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